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ABSTRAKT
Proces antaresimi i Turqise ne Bashkimin Evropian tingellon disi sfidues po te
potenconim udhetimin e gjate gjysme shekulli qe Turqia kaloi per te fituar statusin e
kandidatit.Debati reth ceshtjes se ketij procesi, vazhdon ende vrullshem te zgjoj
diskutime, argumente dhe implikime te shumta sepse Turqia nuk konsiderohet nga te
gjithe si vend me identitet, kulture dhe shtrirje Evropiane.Ky punim do te shqyrtoje
nderlikimet qe Turqia hasi pergjate udhetimit ne BE dhe faktoret negative qe ndikuan
qe ajo te mbetet ende jashte Unionit.Gjithashtu do te diskutohen faktoret pozitiv qe do te
kontribonin si pasurite natyrore dhe pozita gjeostrategjike e Turqise.Nen regullat e
sotme te Bashkimit Evropian inkuadrimi i Turqise do ti kushtonte shume tatim paguesve
te BE-se.Turqia do te perfitonte ne mase te madhe nga subvencionet e agrikultures duke
marrur parasysh qe 30% e popullates mirret me agrikulture. Me antaresimin e Turqise
jane bere studime qe ne 20 vitet e ardhshme popullsia Turke do te tejkaloj ate Gjermane
dhe keshtu do te perfitonte me se shumti ulese dhe vota ne Parlamentin Evropian.
Turqia perceptohet si shume masive,shume e varfer dhe shume e ndryshme nga BEja.Veshtiresia e Turqise qe te eliminoj ndikimin politik te ushtrise dhe shkeljen e te
drejtave te njeriut gjithashtu Kurdeve, kane bere qe qarqet e BE-se ende te mos binden
plotesisht per ekzistimin e plote te demokracise turke ne vend.
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1.HYRJE
Ka kaluar nje periudhe e gjate qe nga themelet e para te unionit te shteteve Evropiane qe
njihet si Bashkimi Evropian. Rendesi te veqante i eshte kushtuar zgjerimit te kufinjeve
dhe integrimeve te shteteve te reja ne kete bashkesi per bashkim te forcave politike dhe
ekonomike ne kontinent.Vendet themeluese mbeshteteshin ne idene se vendet qe ndanin
pergjegjesi dhe relacione ekonomike mund ti evitonin problemet politike,luften dhe
armiqesine ndermjet vete.Pergjate viteve shume vende te reja shprehen interesimin e tyre
qe te beheshin pjese e Bashkimit Evropian, nje prej tyre ishte edhe Turia. Nuk eshte
aspak inovative potencimi i deshires Turke qe te pranohet si antare ne BE. Pas renies se
Perandorise Otomane dhe ngritjes se Republikes moderne Turke nga Mustafa Kemal
Ataturk, Turqia hasi nje sere reformash per te konsoliduar nje fryme perendimore ne
vend. Ataturku i beri thirje bashkatdhetareve te tij qe te dukeshin dhe te vepronin si
Evropian (Alexander,H.Brenner,T.Krause,2008,fq.4).Ataturk si nje modernizues,beri nje
nisme te madhe dhe vuri shume reforma ne vend qe te transformonte Turqine dhe ta
distanconte nga hija e fqinjeve problematik Aziatik.Ai hoqi shkronjat arabe nga alfabeti
dhe vuri ato latine,ndaloi mbulesen dhe vendosi gurin e pare drejt sekularizmit. Deshira
dhe perkushtimi i Ataturkut per ti dhene Turqise nje vokacion Evropian vazhdoi edhe pas
vdekjes se tij.Pas antaresimit ne Keshillin e Evropes ne 1949, Turqia u be antare edhe e
NATO-s me 1952 si strategji per te fituar perkrahje nga fuqite Perendimore nga rreziku I
Bashkimit Sovjetik. Pranimi i mundshem i Turqise ne BE mbetet epiqendra e polimikave
te politikave zgjeruese te Unionit Evropian.Edhe pse Turqia ishte nje nder vendet e para
qe aplikoi per antarsim,ajo shikoi se si pergjate pesedhjete viteve shtete te ndryshme
inkuadroheshin ne BE kurse Turqia neglizhohej totalisht.Ne fillim te ketij punimi do te
pershkruhen (2) Etapat ne te cilat Turqia ka kaluar qe nga viti 1959 e deri ne ditet e sotme
te vitit 2010. Ne kete historik do te elaborohet rrjedha kronologjike e historikut te proces
antarsimit te Turqise per ne BE. Me pas do te pershkruhet (3) Metodologjija qe eshte
perdorur ne kete punim.Ne kapitullin ne vijim(4) do te diskutohen arsyet dhe motivet per
zvarritjen dhe mosintegrimin e Turqise ne Bashkimin Evropian. Ky kapitull do te
shpjegoj rendesine e Faktorit Grek dhe Qiproit,Kercenimin e demokracise turke nga
pushteti ushtarak
dhe arsyet pse demografia turke cilesohet si kercenim per
Gjermanine.Ne lidhje me kundershtimin e Gjermanise do te shpjregohet edhe ideja e
Kancelares Gjermane Angela Merkel dhe propozimit te saj te fundit per ti dhene Turqise
nje “Partneritet te Priviligjuar” dhe jo nje antaresim te plote.Ne nen-kapitullin ne vijim do
te diskutohet reth ceshtjes se identitetit,kultures, gjeografise dhe Islamizmit te Turqise
gershetuar me kundershtimin konsekuent te Frances. Nje nen-kapitull i veqante i
kushtohet te drejtave te njeriut ne Turqi dhe implikimet qe kjo sjell per fatin e saj ne BE.
Ne diskutimin e te drejtave te njeriut do te hyj ngecja e Turqise ne zhdukjen e
tortures,permirsimin e lirise se shprehurit,lirise se religjionit,te drejtave te gruas dhe
minoriteteve. Ne kapitullin e peste(5) shpjegohen arsyet dhe motivet se pse BE-ja do te
kishte interes qe te integronte Turqine.Ne kapitullin e gjashte(6) pershkruhen qendrimet e
shteteve antare karshi pranimit te Turqise ne Bashkim Evropian. Ne kapitullin e shtate
(7)do te behet nje permbledhje e shkurter e te gjitha diskutimeve.Pasi jane diskutuar
faktet pro dhe kunder antaresimit te Turqise, ne kapitullin e tete (8) do te pergjigjet pyetja
perfundimtare se a duhet Turqia te integrohet.
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2. Permbledhje e Historikut Turk drejt integrimeve Evropiane
(1959-2010)

Turqia aplikoi per antaresim ne BE, aso kohe i quajtur Komunitetin Ekonomik Evropian
ne vitin 1959, por hapi i pare paraprak ne rrugen e antaresimit te plote ishte 12 shtatori i
vitit 1963 me rastin e nenshkrimit te “Marreveshjes per Krijimin e Asocijimit ndermjet
Republikes se Turqise dhe Komunitetit Ekonomik Evropian” i njohur ndryshe edhe si
“Marreveshja e Ankarase”. Kjo marreveshje pritej te hynte ne fuqi ne vitin 1964 dhe
synonte qe te integronte Turqine ne nje bashkim doganor me Komunitetin Ekonomik
Evropian, gjithashtu beri njohjen e qellimit final te Turqise per antaresim te plote.
Marreveshjes se Ankarase i’u shtua nje “Protokol Shtese” i nenshkruar ne Bruksel ne
vitin 1970,i cili mundesonte heqjen e kuotave dhe tarifave ne mallrat qe tregtoheshin
ndermjet Turqise dhe Komunitetit Ekonomik Evropian. Ajo qe beri qe mardheniet TurqiBE te ngriheshin per afro 1 dekade dhe qe shpresat turke te vihen ne pritje ishte invazioni
ushtarak Turk ne Qipro i vitit 1974 dhe grusht shteti ushtarak i vitit 1980.Trupat turke e
pushtuan pjesen verilindore te Qipros per te mbrojtur pakicen turke qe ndiheshin te
kercenuar nga shumica greke(Per me shume shiko kapitullin e katert).Gjithashtu per
shkak te problemeve politike dhe ekonomike ne vend qe shkaktoi grusht shteti i vitit 1980
prioriteti i Turqise nuk ishte BE-ja. Nuk ishte deri ne vitin 1987 kur Turqia formalisht
aplikoi per antaresim te plote ne Komunitetin Ekonomik Evropian. Komisioni Evropian
miratoi te drejten e Turqise per aplikim por sidoqofte negociatat dhe vleresimet e
aplikimit gjeten shtyerje. Arsyeja pse Komisioni Evropian shihte si kohe jo te
pershtatshme te negocionte me Turqine ishin problemet politike&ekonomike, mardheniet
e keqija me Greqine dhe gjithashtu konflikti me Qipron.
Pas dymbedhjete vitesh ne Samitin e Helsinkut, Turqise i’u ofrua kandidatura per
antaresim ne Bashkim Evropian, qe nenkuptonte nje sere ndryshime dhe nje rruge te gjate
reformash e pune per te arritur kriteret e kerkuara nga Bashkimi Evropian.Ne vitin 2001
Keshilli i Ministrave miraton Aderimin e Partneritetit Turqi-BE,gjithashtu Qeveria turke
miraton programin kombëtar të Turqisë për miratimin e ligjeve të BE-së.Parakushti per
shtetin aplikant per ti hapur negociatat me BE-ne,eshte permbushja e Kritereve te
Kopenhages.Keto kritere jane rregulla qe percaktojne nese nje vend eshte i denje per tu
bashkangjitur BE-se. Antaresimi kerkon qe vendi kandidat te kete arritur stabilitetin e
institucioneve qe garantojne demokracine, sundimin e ligjit,te drejtat e njeriut,
respektimin dhe mbrojtjen e pakicave. Gjithashtu te ekzistoj nje ekonomi e hapur e tregut
funksional si dhe te kete kapacitetin per te perballuar presionin konkurrues dhe forcat e
tregut brenda bashkimit. Anëtarësimi presupozon aftësinë e kandidatit për të marrë
përsipër detyrimet e anëtarësimit, duke përfshirë realizimin e qëllimeve të bashkimit
politik,ekonomik dhe monetar. Ne 2001 shume ligje u desh te ndryshohen, gjithashtu
kushtetutes te vendit i’u shtuan 30 amandamente qe Turqia te permbushte “Kriteret
politike te Kopenhages”.Megjithate harmonizimi i ligjeve turke me ato te Bashkimit
Evropian nuk gjente nje perputhshmeri jetike. Nje prej tyre ishte edhe Ligji per Denimin
me Vdekje i cili ndalohej ne BE por praktikohej ende ne Turqi.
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Ne vitin 2004 Turqia hoqi denimin me vdekje dhe e zavendesoj ate me denim te
perjetshem. Ky gjest u cilesua si shume pozitiv dhe u mireprit nga Bashkimi Evropian.
Ky akt I parapriu vitit 2005 kur Turqia vendosi te rishikonte dhe ndryshonte Kodin
Penal.Me 3 Tetor 2005 Turqia zyrtarisht hapi negociatat me Bashkimin Evropian, dhe
vetem pas nje viti asaj i’u prezantuan 35 Kapituj ose te quajtura ndryshe “acquis
communautaire” qe perbejne thelbin e negociatave me vendin kandidat dhe Komisionin e
Bashkimit Evropian. “Acquis Communautaire” jane aktet ligjore,vendimet gjyqesore dhe
legjislacionet e akumuluar per harmonizim te ligjeve te BE-se me ato te vendit kandidat..
C’do kapitull duhet te hapet dhe te mbyllet unanimisht nga Keshilli Evropian, ne qoftese
eshte bere mjaftueshem ne ate drejtim. Deri me sot Turqia ka hapur 13 kapituj dhe ka
mbyllur vetem nje kapitull,ate mbi Shkencen dhe Kerkimin Shkencor. Nga 4 shtatori e
deri me 11 Dhjetor 2006, Komisioni Evropian raportoi per progresin e Turqise per
antaresim, ku raportohet se Turqia kishte bere perparim te pamjaftueshem në fushat e
lirisë së shprehjes, të drejtat e pakicave, korrupsionit dhe dhunës ndaj grave.Ky vendim
demoralizoi ne mase te madhe Qeverisjen e cila kishte nderrmarur hapa te medha ne
menyre qe te plotesonte kriteret e Kopenhages, te harmonizonte ligjet Turke me ato
Evropiane, te siguronte institucione te qendrueshme,te mbronte shtetin e se drejtes, te
garantonte te drejtat e njeriut dhe respektimin e mbrojten e pakicave.Komisioni gjithashtu
publikoi raportin kritik mbi perparimin e pranimit te Turqise ne BE. Progresit te
pamjaftueshem te Turqise i’u shtua edhe ceshtja e Qipros per te cilin Komisioni
konkludonte mungese te permirsimit dhe arritjes per te rregulluar mardheniet me Qipron.
Me 11 dhejtor negociatat pjeserisht u pezulluan ne 8 Kapituj te negocimit.
Ne vitin 2007 ne Turqi rizgjedhet Partia per Drejtesi dhe Zhvillim(AKP) e Recep Tayiip
Erdogan, i cili eshte kryeminister i Turqise qe nga viti 2003.Edhe pse kjo parti shume e
votuar dhe e perkrahur nga populli, zgjoi brengat e Kryeprokurorit Abdurrahman
Yalcinkaya,i cili kerkoi nga Gjykata Kushtetuese te ndalonte AKP-ne me arsyetim se
synonin te rikthenin Ligjin e Sheriatit ne vend. Erdogan ndryshoi kushtetutën për të lejuar
studentet universitare te veshnin shami duke argumentuar se ky eshte nje simbol islamik
dhe kjo ishte një fitore për lirinë dhe bente vendin më të barabartë.Ai pohonte se “ndalimi
i mbuleses ne universitete eshte gabim.Nje shtet demokratik duhet te siguroje lirine
fetare.Kjo perfshin gjithashtu se qytetaret mund te perfaqesojne fete e tyre me simbole.”
Erdogan cilesonte mbulesen si simbol te Islamit.Para ardhjes se kesaj partie ne pushtet,
Turqia ndalohente bartjen e mbuleses ne universitete. Sipas Kryeprokurorit pavarësisht se
AKP aludonte orientim pro-perëndimor, ajo gjithsesi kishte rrënjë fetare dhe shume
anetare te saj me te larte duke perfshire edhe kryeministrin jane shkolluar ne shkolla
fetare dhe kalonin ne nje politik islamike.Gjykata Kushtetuese e Turqise vendosi ne
menyre unanime te degjoj qeshtjen. Erdogan akuzohej per imponim te ligjit islamik,
prishjen e laicizmit, per ndryshimin e ligjit te mbuleses, por padia gjithashtu akuzonte
AKP-ne per masat tjera anti-laike si parandalimin e autoriteteve lokale per shitje te
alkoolit dhe perpjekjeve tjera per te inkurajuar standardet e prodhimit te ushqimit hallall.
BE u brengos shume per krizen ne vend dhe doli me deklarata qe perkrahnin
Kryeministrin Erdogan. Oli Rehn theksoi se “Shperberja e Partive politike eshte nje akt
qe justifikohet vetem ne qoftese ato Parti suportojne perdorimin e dhunes ose e perdorin
dhunen si mjet politik per ta permbysur rendin kushtetues demokratik”.Ne mars te vitit
2008 Gjykata Kushtetuese Turke vendosi qe AKP nuk po perpiqej per te krijuar nje shtet
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islamik. Ne qoftese Gjykata do te vendoste ne favor te akuzave atehere AKP do te
ndalohej se vepruari si parti politike. Viti 2009 per Turqine filloi me nismen kurde per te
zgjeruar te drejtat kulturore dhe gjuhesore te kesaj pakices, pozita e te cileve shihej si
problematike per bisedimet e pranimet te Turqise ne BE. Nen presionin e Bashkimit
Evropian, Turqia miratoi ligje duke i lejuar pakices kurde transmetimet televizive,radio si
dhe mundesine e arsimit privat.Si pjese e reformave Qeveria Turke gjithashtu filloi
rikthimin e emrave te fshatrave kurde. Si parakusht per Turqine ishte afrimi dhe zgjidhja
e problemeve me fqinjet.Per kete arsye me 10 Tetor te po atij viti, Turqia dhe Armenia
nenshkruajten marreveshje paqeje ne Cyrih qe perkrahte hapjen e kufijeve midis vendeve
fqinje. Ne nentore 2010 Komisioni Evropian publikoi raportin e progresit per
Turqine.Raporti i Komisionit Evropian nenvizonte perparimin e Turqise per te
permbushur kriteret politike dhe ekonomike. Gjithashtu ishte bere perparim ne
reformimin e administrates publike,ne edukim, ne reformat e gjyqesorit,ne zhvillimin e
strategjise anti-korrupsionit.Progresi ne te drejtat e njeriut dhe mbrojten e pakicave ishte i
limituar sepse nevojitej perpjekje e konsiderueshme ne lirine e shprehjes dhe lirine e
praktikimit te religjionit. Qasja e Turqisë për respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve
dhe të drejtat kulturore mbetej e kufizuar. Respektimi i plotë dhe mbrojtja e gjuhës,
kulturës dhe të drejtat themelore, në përputhje me standardet evropiane janë ende për t'u
arritur plotësisht. Sipas raportit, Turqia duhej të bëjë përpjekje të mëtejshme për të rritur
tolerancën dhe për të promovuar gjithëpërfshirjen e pakicave. Perpjekje me te shumta
nevojiten te behen edhe ne fushen e mjedisit ,ligjin e kompanise dhe ligjin e prokurimit
publik.Në bujqësi dhe zhvillimin rural ka pasur progres të kufizuar. Problemi ose ngecja
kryesore e Turqise ende mbetej normalizimi I mardhenieve dhe zgjidhjes se problemeve
me Qipron dhe Greqine.Raporti i Progresit te vitit 2010 nga Komisioni Evropian u
mireprit pozitivisht nga Turqia,dhe u cilesua si raporti me optimist dhe inkurajues qe nga
viti 1998. Kryesuesi negociator i Turqise Egemen Bagis,mbajti nje konference per shtyp
pas publikimit te raportit dhe theksoi se raportimi pozitiv per Turqine shpreh haptazi
perparimin e Turqise drejt integrimeve Evropiane.Bagis u shpreh “Une nuk pohoj se
Turqia eshte perfekte ne cdo aspekt, sepse shteti ende ka probleme madhore per te
zgjidhur. Sidoqofte, ne qoftese krahasojme situaten e sotme me te kaluaren, ne mund te
theksojme se Turqia eshte ne situate me te favorshme ”.
Thelbi i frikes Evopiane qendron qe Bashkimi Evropian nuk do te mund te absorbonte
dhe inkuadronte nje vend aq te madhe sa Turqia. Politologet besojne qe niveli i jeteses ne
Turqi eshte tri here me i ulet se sa ne vendet e Bashkimit Evropian, dhe kjo do te
shkaktonte trokitjen e shume imigranteve dhe inkuadrimin e nje fuqie jo te kualifikuar
punetore ne dyert e BE-se. Gjithashtu forca dhe ndarja e pushtetit,perkatesisht votave te
vendeve antare do te ndryshonte ku Turqia do te behej vendi i dyte me me shume vota ne
BE. Institucionet do te bllokoheshin dhe buxheti qe do ti ndahej Turqise si vend masiv do
ti kushtonin BE-se dhe tatim paguesve goditje te medha. Gjithashtu shume qytetare dhe
shtetas te vendeve Evropiane besojne se Kultura dhe Identiteti Evropian nuk pershkojne
me ate Turk. Ata nuk besojne qe Turqia eshte Evropiane. Islamizmin ata e shohin si
figure dominante ne pershkrimin e nje shteti ne Lindjen e Mesme. Per nje qytetar mesatar
ne Evrope kombesia dhe religjioni jane pothuajse te barazuara kur flitet per myslimanet,
ku ata nuk do te benin nje dallim te madhe ndermjet nje Turku dhe nje Arabi.
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3.METODOLOGJIJA

Per qellim te kryerjes se ketij punimi ne menyre sa me objektive,eshte percjellur qasja
pershkruese.Forma pershkruese e hulumtimit eshte nje metode shkencore qe perfshine
veshgimin,pershkrimin dhe sjelljen e nje subjekti por asesi nuk e influencon dhe ndikon
ne gjendjen paraprake.Arsyja per zgjedhjen e kesaj qasjeje eshte se ne duam te studiojme
nje fenomen qe eshte i njohur tashme per ne.Per te arritur kjartesine tek lexuesi,ne fillim
te punimit perdoret qasja pershkruese kronologjike e fakteve historike pergjate udhetimit
te Turqise drejt pranimit ne BE.Me pas,me deshiren per te kuptuar arsyet pse qeshtja
Turke ende eshte duke u zvarritur ne perdorim metoden shpjeguese.Ky punim gjithashtu
eshte pergatitur duke perdorur metoden “case study” ose studimi i nje rasti te veqante ne
rastin tone fokusi qendron ne ate Turke. Arysja per zgjedhjen e Turqise qendron tek
qeshtja sepse kandidatura Turke eshte komplekse dhe e pa zakonte.Studimi thekson
analizen e hollesishme kontekstuale te nje numri te ngjarjeve,kushteve dhe marrdhenieve
te lidhura me antaresimin Turk. Perveq kesaj punimi permban metode te analizes
cilesore, metode kjo e pavarur nga analizat sasiore.Prandaj qellimi eshte qe te mblidhet
nje kuptim i thelle i gjendjes Turke dhe arsye qe udhehiqen nga nje situate e tille duke
perdorur nje game te gjere te informacioneve qe nuk jane sasiore. Informacionet dhe
vellimet mbeshtetese jane marrur nga resurset e Internetit,revista si The Economist,The
Foreign Affairs si dhe libra nga autore te ndryshem.
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4.Motivet dhe Pengesat per mos integrimin Turk ne Bashkimin
Evropian.
“Turqia nuk eshte nje shtet klasik i standardeve Evropiane”, shprehej nje qytetar Francez
i pyetur per BBC-ne per antaresimin Turk ne BE. Kurse Kenneth Ingle nga Gjermania
pohonte me ironi se “Ne qoftese Turqia integrohet ne BE, atehere Izraeli duhet te
antaresohet ne Ligen Arabe”…..
Per shume qytetare Evropian,Turqia shihet si shume e madhe,shume e varfer,shume e
larget,shume myslimane dhe kulturalisht shume e ndryshme nga BE-ja. Opinioni publik
Evropian i mbuluar me stereotipe myslimane dhe ne vecanti disa prej udheheqesve te tij i
kane derguar turqve mesazhin e qarte se Turqia nuk eshte e mirepritur ne Bashkimin
Evropian.Pavaresisht nga keto argumente, antaresimi i 8 bllok-shteteve ish komuniste te
Evropes Qendrore dhe Lindore njelloj me Qipron,Malten,me vone Bullgarine e
Rumanine,ve fokusin mbi pyetjen se a po trajtohet Turqia ndryshe nga ky Union edhe pse
mbetet shteti qe ka aplikuar i pari per antaresim. Edhe pse kane kaluar shume vite dhe
duket sikur qeshtja e Turqise eshte konsumuar ne mase te madhe dhe nuk ka mbetur teme
qe nuk eshte vene ne panel diskutimi, Bashkimi Evropian ende vazhdon te ve dispozita
dhe kushte qe Turqia do te duhej paraprakisht te plotesonte. Pra cilat jane motive dhe
pengesa reale se pse integrimi Turk do te kanoste kercenim per shtetet e unionit dhe
vlerat tyre?
Fokusi i ketij kapitulli eshte qe te shtjellon faktoret qe ndikuan qe Republika e Turqise
ende te mos jete pjese e Bashkimit Evropian dhe qfare kercenimi perben inkuadrimi i
Turqise per vlerat e BE-se.Kapitulli do te shpjegon argumentet kunder inkuadrimit te
Turqise ne Union dhe problemet me te cilat ballafaqohet ende Turqia. Se pari do te
diskutohet per Faktorin Grek dhe Qiproit se qfare roli kane keto dy shtete per kontestimin
e antaresimit turk deri me sot si dhe problematiken reth kesaj ngjarje.Nen-kapitulli i dyte
flet per ndikimin e rolit te ushtrise Turke ndaj demokracine se vendit.Qellimi i nenkapitullin te trete eshte qe te studiohen shkaqet se pse Demografia Turke perben
kercenim per shtetin Gjerman dhe anasjelltas.Kjo do te nderlidhet me nen-kapitullin e
katert ku diskutohet mbi idene e Gjermanise per “Partneritet te Priviligjuar” per Turqine.
Ne nen-kapitullin e peste te motiveve dhe pengesave per mos integrimin Turk ne BE, do
te elaborohet mbi qeshtjen e kundershtimit te Frances dhe nerlidhjen ndermjet
Islamizmit,kultures dhe shtrirjes gjeografike Turke si shtylle e polemikave te zhurmshme
qe mbizoterojne c’do teme diskutimi mbi politikat zgjeruese. Ketu do te diskutohet per
identitetin turk dhe pse ai perceptohet si identitet jo Evropian. Me pas ne nen-kapitullin e
gjashte do te diskutohet mbi qeshtjen e te drejtave te njeriut ne Turqi, specifikisht per
Torturen nga Forcat e Sigurise,Shkeljet e Lirse se Shprehjes,Lirise se Religjionit,Te
drejtat e Gruas dhe ato te minoriteteve. Ky nen kapitull Gjithashtu elaboron neglizhencen
e komunitet Kurd ne Turqi. Ne te gjitha keto tema diskutimi Turqia eshte kritikuar dhe i
eshte kerkuar qe te veproj dhe punoj me shume per te permiresuar gjendjen aktuale.
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4.1 Faktori Grek dhe Qiproit si pengese per mos antaresimin e Turqise ne BE.

Problematika e mardhenieve jo miqesore ndermjet Turqise dhe Greqise gershetohet
pikerisht me fatin e Ishullit Euroaziatik,Qipros. Ky ishull i banuar nga komuniteti grek
dhe turk eshte nje nga çeshtjet me te mprehta dhe me te nderlikuara qe prek dukshem
interesat dypaleshe te ketyre dy shteteve.Ngjarjet dhe vendimet e nderrmara ne te
kaluaren po e ndjekin Turqine edhe ne ditet e sotit neper rrugen e saj drejt Integrimit
Evropian. Ishulli i Qipros ishte aneksuar dhe sunduar nga shume forca pergjate
historise,duke inkuadruar Egjiptianet,Persianet,Britanezet e Otomanet. Perandoria
Osmane pushtoi Qipron ne 1570 kurse ne 1878 u ve nen Kolonine Britanike si vend per
te ndihmuar Otomanet ne luftrat Ruso-Turke.Ne vitin 1960 Qipro shpalli pavaresine nga
Britania E Madhe. Ky ishull eshte i banuar nga Greket Qiproit qe perbejne 80% te
popullates kurse 19% jane Qiproitet Turk. Qiproitet Grek si dhe ata Turk gjithmone jane
identifikuar me shtete ame te tyre, me Greqine dhe Turqine. Qe te dy palet edhe pse kan
jetuar krah per krah me njeri tjetrin, ne teresi jane shoqeruar dhe rritur ne nje zhvillim te
miteve nacionaliste dhe idese per aneksim me shtetin ame. Reciprokisht te dy
komunitetet kane ndjere nje lloj superioriteti mbi tjetren, ku rol ka luajtur edhe Britania e
Madhe e cila nuk deshironte nje Unifikim te Qipros, keshtu qe nxiste perqarje dhe
kundershtim midis te dyja paleve dhe te qendronte ne ishull si force kinse balancuese.
Fillesa e eskalimit te dhunes ndermjet grekve qiproit dhe turqve qiproit ishte krijimi i
“Organizates Nacionaliste e Qiproiteve Luftetare”(EOKA) nga ana e grekeve per te
bashkuar Qipron me Greqine. Bisedimet e para te fshehta nga ana e EOKA-se ishin
organizuar nga Kryepeshkopi Makarios III ne Athine, e cila eskaloi ne furnizim me
armatim sekret dhe inicim idejash dhe sulmesh te vitit 1955 ku u vrane disa qytetare turk
qiproit. Si kunderpergjigje qeveria Turke ne Stamboll deboi me mijera qytetare Grek si
dhe u shkaterruan pronat e tyre. Gjithashtu u formua Organizata e Rezistences
Turke(TMT) qe se bashku me EOKA hasen ne vrasje e luftime reciproke. Edhe pas
shpalljes se pavaresise se Qipros ne vitit 1960,pakenaqesite ben qe kushtetua te deshtoi
dhe shume vrasje te vazhdojne. Masakra e disa antareve te komunitetit Turk ne Qipro,
beri qe Qeveria Turke te anulonte leje qendrimet e 12.000 grekeve qe jetonin ne Stamboll
dhe te konfiskonte pasurite e tyre. Ne vazhdimesi te kesaj ngjarje, shume nenpunes civil
turk ne Qeverine Qiproite theksoinin qe ishin debuar nga Greket Qiproit sepse nuk
pranonin amandamentet e propozuar nga Kryepeshkopi Grek ne kushtetute qe i perket
ligjeve qe garantonin te drejtat e qiproiteve turq ne vend.
Ajo qe i parapriu Intervenimit ushtarak te Turqise ne Qipro,ishte konflikti nderetnik
ndermjet dy paleve ne kete ishull qe vazhdonte e rritej. Gjithashtu Turqia dhe Greqia
shume here ishin ne prag te luftes. Kjo perplasje serioze do te eskalonte ne dhune dhe
lufte te pergjakshme ne qoftese nuk do te parandalohej nga Presidenti i SHBA-ve Lyndon
B.Johnson ne qastet e fundit te vitit 1964. Te dy shtetet perkrahnin fuqishem komunitetin
e tyre ne Qipro. Te gjitha ngjarjet e lartpemendura bene qe Turqia zyrtare te merrte
vendim dhe te zbarkonte trupat ushtarak ne ishullin e Qipros ne vitin 1974 me pretekst qe
te mbronte qytetaret e saj si kunderpergjigje te grushtetit ushtarak qe qe inicuar nga
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EOKA dhe mbeshtetur nga keshilltaret ushtarak te Greqise. Disa qaste para se Forca
ushtarake Turke te hynin ne Qipro, Kryeministri Turk i asaj kohe Bulent Ecevit theksoi
se “Ne nuk po hyme ne Qipro per lufte,por qe te sjellim paqe dhe kete jo vetem per
Komunitetin Turk por gjithashtu per Qiproitet Grek. Ne shpresojme qe nuk do te hasim
ne rezistence ndaj forcave tona”. Greqia shume here ka fajesuar SHBA-ne ne veqanti
Henry Kissinger se bashku me Presidentin Nixon kinse per mbeshtjetjen qe ata i kishin
ofruar Turqise per te intervenuar. Turqia arsyeton intervenimin me “Traktatin e
Garantimit” i cili qe nenshkruar nga Greqia,Turqia,Britania e Madhe qe premtonin te
parandalonin c’do perpjekje te cilitdo komunitet qe deshironte te ndahej,apo te bashkonte
Qipron me nje shtet tjeter. Pas 30 vitesh Turqia ende mban reth 30.000 ushtare ne Qipro
dhe mban nen kontroll efektiv 36% te Qipros. Turqit Qiproit vet shpallen pavaresine e
tyre ne vitin 1983 por eshte njohur legalisht vetem nga Turqia. Keshilli i Sigurimit te
Kombeve te Bashkuara ka kerkuar nga Turqia disa here te largohet nga Qipro,dhe ka
sugjeruar te zbardhet fati i shume njerezve te zhdukur, te rikthehen familjet e
zhvendosura, te kthehen artifatet e vjedhura dhe te diskutohet per shume demtime te
objekteve kulturore e religjioze ne te dy anet e Qipros. Komisioni Evropian per te Drejtat
e Njeriut e shpallte Turqine fajtore per shkelje te Konventes Evropiane per te Drejtat e
Njeriut.
Sot,Qipro eshte ende e ndare ne dy pjese. Republika Qiproite e Grekeve u be pjese e
Bashkimit Evropian ne vitin 2004. Por Republika e vetshpallur e Turqise nuk bene pjese
ne Bashkimin Evropian dhe gjithashtu nuk i gezojne te drejtat si pjesa greke. Para
integrimit te Qipros ne BE, Kombet e Bashkuara propozuan shume plane qe Qipro te
bashkohej por nuk gjeti implementim dhe deshire te perbashket nga te dy komunitetet.
Sekretari I Pergjithshem i Kombeve te Bashkuara aso kohe, Kofi Anan ne vitin 1992 e
prezantoi nje plan per ri-bashkim, ne te cilen sugjeronte qe dy federatat te kishin
presidencencen me radhe dhe te udheheqnin se bashku .Greket qiproit ne referendum nuk
pranuan qe te implementohej ky plan per bashkimin e Qipros, edhe pse komuniteti Turk
ishte pro ketij plani. Perpjekje per bisedime ndermjet te dy paleve jane bere edhe ne vitin
2008 nen mbikeqyrjen e Kombeve te Bashkuara.
Komisioni Evropian ka vene parakusht per Turqine qe te krijoj mardhenie me te mira
fqinjesore me Qipron dhe Greqine. Por Raportet e vitit 2009 dhe ai i vitit 2010 te
Komisionit Evropian per Turqine shprehin qartazi se ajo nuk ka punuar mjaftueshmerisht
per te normalizuar mardheniet dypaleshe me Qipron dhe Greqine ( Komisioni Evropian
2010,fq 37). Problemi Qiproit ende mban te bllokuar 8 kapituj ne negocia te Turqise.
Qipro shume here ka kercenuar Turqine se do te vere veto ne Bisedimet Turke-BE ne
qoftese ajo nuk i hap te gjitha portet per mallrat Qiproite greke. Kurse Turiqa ka vene
veto per antaresimin e Qipros ne OECD. Turqia edhe pse ka nenshkruar Protkolin Shtese
ne Marreveshjen e Asociimit per te hequr te gjitha pengesat dhe te lejoj levizjen e lire te
mallrave duke perfshire lidhjet e transportit me Qipron, ajo prap se prap vazhdon duke
bllokuar ato. Ministri i Jashtem Qiproit theksoi ne 2009 se sjelljet e Turqise ne lidhje me
Qipron dhe marrdheniet e keqija midis dy vendeve do te kene nje ndikim shume negativ
per integrimin Turk ne BE. Qipro akuzon Turqine gjithashtu per shkelje te ligjeve te
ujrave territorial dhe te hapesires ajrore.
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Ne anen tjeter Kryesuesi negociator i Turqise Egemen Bagis theksonte se problemi me
Qipron nuk duhet të trajtohet si një teme integrale e bisedimeve të pranimit të Turqisë në
BE.Bagis pohonte se "bisedimet me Qipron janë shumë të rëndësishme, por problemi i
Qipros nuk ishte një parakusht për anëtarësimin e vet Qipros në BE. Prandaj nuk duhet
të jetë një parakusht për anëtarësimin e një vendi tjetër gjithashtu."Deri disa vite me
pare,Greqia u pa si nje kundershtar i pakapercyeshem per antaresim te Turqise ne BE.Por
keto dy vende u afruan dukshem pas termetit qe i preki te dy vendet ne 1999. Turqia dhe
Greqia ndihmuan shume njera tjeren per kalimin e krizave dhe kjo situate u quajt si
“Diplomacia e Termetit”. Perkunder permiresimit te qendrimit Grek ndaj integrimit te
Turqise ne BE ,prap se prap Ministri i Puneve te Jashtme te Greqise Dimitris Droutsas
pohonte se” Turqia nuk mund te behet antare e BE-se perderisa mban te okupar me forca
ushtarake Ishullin e Qipros” Perveq problemit te Qipros,Turqia gjithashtu ndan me
Greqine tension te ndersjellet lidhur me ujrat e te drejtat territoriale ne Egje dhe hapesirat
ajrore. Parlamenti i Turqise kishte deklaruar disa here publikisht se ne qoftese Greqia do
ti zgjeronte ujrat territorial ne 12 milje atehere Turqia do te kishte te drejte dhe aryse ti
shpallte lufte Greqise. Dimitris Droutsas e shihte kete akt si thyerje te vlerave te
Bashkimit Evropian,ku nje antar i ketij unioni eshte i kercenuar nga nje antar potencial.
Greqia gjithashtu pretendon hapesire ajrore deri ne 10 milje kurse Turqia i’a pranon
vetem 6 milje. Turqia vazhdon edhe sot te praktikoj aktivitete te fluturimit ushtarak ne
zonat qe Greqia ende pretendon qe ka kontroll dhe kjo do te vazhdonte te qoj te dy vendet
ne provokime te vazhdueshme dhe kercenime reciproke ne te ardhmen. Edhe pse ne vitin
2010 te dy shtetet raportojne se mardheniet bilaterale jane permiresuar, prap se prap sipas
sondazhave te bera per opinionin grek, vetem 25 % te Grekeve mendojne se Turqia ka
vend ne Bashkimin Evropian.
4.2 Ushtria Turke si kercenim per demokracine
Ne themelet e shtetit te ri turk pas Luftes se Pare Boterore,Mustafa Qemal Ataturk ishte
udheheqesi politik ushtarak i vendit.Proces transformimi shtetit te ri modern Turk u
udheheq nga ushtria.Në kushtetutën Turke, ushtrise i është dhënë një rol i veçantë në
ruajtjen e republikës dhe parimet e saj themeluese.Edhe pse jo zyrtarisht,ne praktike
ushtria ka nje ze vendimtare per ceshtje te sigurise dhe politikave te brendshme dhe
jashtme ndermjet keshillit te sigurimit kombetar i cili perbehet nga perfaqesues
politikan,gjeneral e ushtarake te zgjedhur.Ne nje menyre shteti kontrollohet nga ushtria e
cila ka marre pushtetin ne tri raste qe prej Luftes se Dyte Boterore,ne 1960,1971,1980
dhe ka rrezuar nje qeveri duke leshuar ultimatum ne vitin 1997. Është e qartë se roli i
ushtrisë në politikë e brendshme dhe marrëdhëniet e jashtme është në kundërshtim me
parimet demokratike te vendeve te BE-se.Ushtria duhet te jete nen kontrollin e
parlamentit dhe qeverise e jo te ndodhe e kunderta.Si kusht themelore per Antaresimin e
Turqise eshte vene qe shteti demokratik te kete kontrolli te plote te ushtrise dhe te behen
reforma per ndryshimin e ketij kontrolli.Keto reforma te kerkuara mund te ndahen ne
kater pjese: ne transformimin e rolit dhe perberjes se Keshillit te Sigurise
Kombetare,buxheti I mbrojtjes te behet me transparent, heqjen e perfaqesuesve ushtarak
nga bordet civile si dhe te behen ndryshime ne lidhje me gjykatat ushtarake.Per shume
autore nuk eshte problemi tek Sekularizmi vs. Islamizmi por Demokratizimi vs.
Militarizmi.
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4.3 Demografia Turke si kercenim per Gjermanine.

Gjermania si bashke-thelemuese e Bashkimit Evropian me krenari radhitet e para ne kete
Union. Madhesise se saj 82 milion banoreshe i bashkohet forca ekonomike qe e radhite
ne numrin e katert ne bote, qe ben Gjermanine te rezultoj ne shume peshe politike.
Numri I votave te ndara per c’do shtet ne BE reflektohet ne numrin e popullsise te shtetit
perkates. Sot ne BE, ne treshen e madhe radhiten tri vendet me me pushtet si
Gjermania,Franca dhe Britania e Madhe.Por Si vendi i pare me i populluar,Gjermania ka
me se shumti ulese ne Parlement dhe natyrisht me se shumti vota. Por ne nje skenario te
mundshem te integrimit te Turqise ne BE,do te duhej te integroheshin afro 77 milion
banore Turk. Kjo do ta radhiste Turqine si vendin e dyte me te populluar ne BE.Por cfare
i brengos ne te vertet antaret e Bashkimit Evropian dhe specifikisht Gjermanine eshte
fakti qe keta 71 milion banore jane ne rritje te vazhdueshme. Shkalla e fertilitetit te
Turqise eshte 2.18 krahasuar me ate te Gjermanise 1.4. Per Gjermanine kjo nenktupton 8
lindje per 1000 banore, qe eshte nje shkalle shume e ulet. Rritja demografike ne Gjermani
eshte vleresuar te jete -0.12% kurse ne Turqi 1.31%. Ne studimet dhe konkluzionet e
bera, ne vitin 2020 Turqia do ta tejkalonte Gjermanine dhe do te radhitej ne vendin e
pare(The Economist,2004,Vol.372 fq.30-33).Frika nga imigrantet,pune kerkuesit dhe
rritjes se minoritetit turk ne Gjermani, ka bere qe opinioni gjerman te jete i sterrmbushur
negativisht per antaresimin turk. Shume Gjerman ndihen qe Turqit po perfitonin si force
puntore ne Gjermani. Nuk eshte aspak koenqidence qe libri i ish antarit te bordit
ekzekutiv te Bankes Qendrore Gjermane Thilo Sarrazin u shit me miliona kopje brenda
pak diteve. Ne kete liber Sarrazin shpjegon se si numri i popullsise Islame(turke) do ta
tejkalon ate Gjermane. Ai shkruante se si Gjermanet do te perjetonin fundin e Gjermanise
si ata e njohin sot dhe do te ndihen te huaj ne shtetin e tyre per shkak te imigranteve te
shumte qe ata po lejonin.( Sarrazin,Thilo,2010 Deutschland schafft sich ab).
Gershetimi turko-gjerman nderlidhet me fatin e afro 3 milion banoreve Turk qe jetojne ne
Gjermani. Shume familje kishin migruar ne token Gjermane me shprese per nje jetese
me te mire. Per shkak te politikave jo strikte per imigrant dhe kerkeses per fuqi puntore,
Gjermania posedonte programin te quajtur “Gastarbeiter” apo “punetore te ftuar”. Ky
program jepte leje qendrim per imigrantet qe donin te punonin ne Gjermani ne vitet 60’
dhe 70’. Shume imigrant e pane kete si mundesi per tu bere qytetare Gjerman. Per shkak
te ketij programi shume te “ftuar” nuk u kthyen kurre ne vendet e tyre, dhe keshtu shkalla
e te huajve ne Gjermani po rritej. Pas shtetit ame Turqise, vendi i dyte qe posedon ne se
shumti banore te nacionalitetit turk eshte Gjermania.Relacionet ndermjet Turqise dhe
Gjermanise u bene me te nderthurura me rritjen e diaspores turke. Me integrimin e
Turqise ne BE, shume familje do te deshironin te bashkoheshin te punonin dhe jetonin ne
Gjermani.Edhe pse Gjermanet kane bere politika per emancipimin e komunitetit turk
ne,sipas sondazheve te bera nga Instituti i Berlinit per Popullate, Turqit qe jetojne ne
Gjermani ndihen se nuk jane te mireseardhur aty dhe ndihen me mire te prezantuar nga
Udheheqesit Turk se sa ata Gjerman. Ne viziten qe kryeministri Erdogan beri ne Berlin
ne vitin 2008, ai kerkoi nga kancelarja e vendit qe komunitetit turk ne Gjermani ti
ofroheshin shkolla te edukimit te mesem enkas per komunitetin e tyre dhe te
punesoheshin me shume edukator te nacionalitetit turk ne shkollat Gjermane.
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4.4 Kundershtimi i Gjermanise dhe ideja per “Partneritet te Priviligjuar”

Mbeshtetja e Gjermanise per Integrimin e Turqise ne BE nuk ka qene gjithmone
konsekuente. Ajo ka ndryshuar me kalimin e kohes nga kancelare te ndryshem. Shembuj
te tille jane Kancelari Helmut Kohl i cili kishte shprehur qartazi kundershtimin e tij per
integrimin e nje vendi si Turqia ne BE. Kontraverz nga kolegu i tij, Gerhard Schroder
shfaqte nje mbeshtetje te flaket per Turqine. Pikepamjet e Kancelares te tanishme
Gjermane Angela Merkel jane ne kundershtim me interesat Turke. Ajo ka kundershtuar
qartazi ne shume deklarata te bera antaresimin e mundshem te Turqise ne Unionin
Evropian. Aspiratat Turke ajo i sheh si problematike dhe me me deshire ajo rekomandoj
diqka tjeter per kete vend shume kembengules. Ne vititn 2004 Merkel vizitoi Ankarane
dhe i ofroj Kryeministrit Erdogan nje zgjidhje per situaten BE-Turqi.Fjala ishte per nje
partneritet te papercaktuar dhe shume te paqarte.Kjo nuk nenkuptonte antaresimin e
Turqise ne Bashkimin Evropian si antare te barabarte me 27 vendet tjera,perkundrazi
Turqia do te luante rolin e nje partneri te ngushte te BE-se i cili ishte i priviligjuar nga
ana ekonomike dhe politike ne kete Union. Sipas Merkelit, Turqia do ta kishte statusin e
“Partnerit te Priviligjuar” te BE-se, ide kjo qe u prit me shume fyemje nga ana Turke.
Ministri i Turqise per Ceshtje Evropiane theksoi se nje gje si partneritet i priviligjuar nuk
ekzsiton dhe nuk ka baze ligjore. Gjtihashtu Kryeministri i vendit Erdogan eshte ne
kundershtim te ashper qe Turqia te diskriminohet nga antaret tjere dhe ti ofrohet nje
zgjidhje gjysmake.Sipas Kryeministrit Erdogan, Turqia kishte ardhur ne nje pike
kulminante ku po ju ikte durimi. Per gazeten e perditshme Italiane Corriere della Sera,
Erdogan kritikoj ashper dhe shprehi haptazi te gjithe mllefin ndaj idese se Kancelares
Gjermane.“Ne kemi pritur per pesedhjete vjet per te hyre ne Evrope. Nga tani e tutje ne
duam nje pergjigje te mprehte. Disa nga udheheqesit theksojne dicka,dhe pastaj ata bejne
nje korrigjim dhe pretendojne ndryshe. Ne jemi lodhur nga komedite.Une kurre nuk do te
pranoje nje partneritet te priviligjuar. Ne duam antaresimin e plote ne BE. Ne nuk duam
asgje tjeter perveq antaresimit te plote” (Todays Zaman,08 July 2009).
Idese te Kancelares Merkel i’u eshte bashkangjitur edhe Nicolas Sarkozy presidenti
Frances i cili edhte rigoroz ne kundershtimin e tij ndaj Turqise. Njesoj si Gjermania, ai
gjithashtu edhte i frikesuar nga vala e imigranteve turk qe do te vershonin ne BE dhe
plasaritjen e vlerave qe ky union bart. Ne vitin 2009 ne nje konference ne Berlin keta te
dy rindezen debatin per statusin e “Partneritetit te Priviligjuar”. Te dy udheheqesit
theksuan kundershtimin e tyre per zgjerimin e BE-se qe do te perfshinte Turqine, duke
argumentuar se c’do zgjerim i gabuar mund te kete ndikim negativ dhe te rrezikoj
efikasitetin e vet Unionit.Merkel gjate fushates zgjedhore per ri-zgjedhje theksoi se“Eshte
e drejte t’iu themi njerezve qe vendimi jone i perbashket edhte Partneritet i Priviligjuar
per Turqine,por asesi antaresim te plote”.( Hyrriet Daily News, 14 May 2010). Ne nje
interviste te dhene per Euro’activin Kryesuesi negociator per Turqine ne BE-Egemen
Bagish theksonte se 17 % te investimeve te huaja ne Turqi jane Gjermane,dhe ekzistojne
3 milion turq qe jetojne ne Gjermani nga te cilet 1.2 milion kane nenshtetesi Gjermane.
Bagish pranonte se pikepamjet ndermjet te dy vendeve mund te ndryshojne ne ceshtje te
caktuara por prap se prap ata do te mbesin partner dhe aleat.
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4.5 Kundershtimi i Frances: Islamizmi,Kultura dhe Shtrirja Gjeografike e Turqise

Shume autore kane diskutuar reth kritereve qe kerkohen para aplikimit te nje vendi per
antaresim ne klubin e ashtaquajtur Evropian.Fillimisht BE-ja nuk ka kriter zyrtar mbi
religjionin, qe nje vend duhet doemos te jete pjese e nje religjionit te caktuar qe te behet
antare.Ne vend te dyte,ne teori c’do shtet i Evropes mund te antaresohet ne kete union.
Por a duhet domosdoshmerisht vendi te jete Evropian dhe nese po atehere cilet jane
kufinjet aktual qe mund konsiderohen si Evropian? Evropa e krishteret,eshte ajo qe
gjithmone ka portretizuar frymen perendimore ne kontinent.Edhe pse keto vende
cilesohen si sekulare prap se prap kultura dhe identiteti i tyre mbeshtjellet me ate qe ata
cilesojne si identitet Evropian.Per shkak te rritjes se sentimentit anti-Islamik ne
Evrope,c’do dite e me shume po aludohet se “Qfare te behet me Turqine tani?”. Qytetaret
e ketyre vendeve perendimore cilesojne Islamizmin si religjion anti demokratik dhe bejne
nderlidhjen imediante psikologjike me radikalizmin.Ne pikepamjet e tyre, Islamizmi bjen
ndesh me vlerat perendimore qe ata i kane shume perzemer. Lindja dhe Perendimi
vleresohen si sinonime per civilizime te kunderta qe nuk kane asgje te perbashket. Pra
identiteti i tyre Evropian nuk gjen nderlidhje me Islamizmin. Gjithashtu per shume vende
eshte hutuese se a permban Turqia identitet dhe kulture Evropiane. Edhe pse Turqia edhte
shtet laik 97% te popullsise i perket fese Islame. Eshte koenqidence qe perqindja identike
vlen edhe per shtrirjen gjeografike, ku 97% e tokes konsiderohet te jete ne kontinentin
Aziatik. Kurse vetem 3% cilesohet si pjese e kontitentit te Evropes.Por cuditerisht Qipro
perkunder shtrirjes gjeografike ne EuroAzi,eshte pranuar si antare e barabarte e
Bashkimit Evropian. Atehere pse ky duhet te jete problem dhe kriter vetem per Turqine?
Franca me 5 milion banore mysliman ze vendin e pare si shteti Evropian me me se shumti
banore te fese myslimane.Franca ka pasur shume veshtiresi per ti integruar ne menyre te
duhur keta imigrante(Stephanie Giry,2006,France and it’s Muslims,Foreign Affairs),
Franca gjithashtu edhe kundershtari me i madh per pranimin e Turqise ne BE edhe si
shoqeri por edhe si qeveri. Ne sondazhe te bera nga EuroBarometri ne France reth 80% e
popullsise kundershton antaresimit te Turqise ne BE.Shume myslimane ne France shohin
qendrimin e Frances ndaj Turqise si tregues per te ardhmen e tyre ne union kurse shume
dijetaret i referohen deshtimit te Frances per ti integruar keta 5 milion mysliman si arsye
per te shpjeguar qendrimin e tyre anti antaresimit Turk ne BE. Ne Sondazhet e bera reth
Qendrimeve Globale eshte bere e ditur se ne vendet qe jeton nje perqindje e larte e
imigranteve mysliman, jane me te prirura qe te kudershtojne dhe te kene qendrime
negative reth njerezve qe praktikojne Islamizmin.(Pew Center,2005,2006). Presidenti i
Frances Nikola Sarkozi ka shprehur qartazi dhe hapur kundershtimin e tij per Turqine.Ai
kishte theksuar se “Evropa duhet ti vendos vetvetes kufinje dhe jo te gjitha vendet jane te
prirura per tu bere antare te Evropes, si Turqia e cila nuk ka vend brenda ketyre
kufinjeve”. Perveq deklaratave ai gjithashtu bllokoi 5 kapituj ne negociatat me Turqine
per antaresim ne BE. Presidenti Sarkozi ka mbeshtetur larte deklaratat e kancelares
Gjermane Angela Merkel lidhur me propozimin e saj ndaj Turqise per “Partneritet te
Priviligjuar” qe thelbesisht do te thote qe Evropa ti mban me Turqine lidhjet e pasterta
vetem ekonomike. Ai parasheh kete ide si shume te pershtatshme per nje vend si Turqia.
Per Francen eshte e papranueshme qe BE-ja te ardhmen te kete fqinje dhe ti shtrij
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kunfinjet deri ne Siri,Iran dhe Irak. Edhe pse per shume qytetare Franceze nuk eshte
evident jo-stabiliteti i vazhdueshem i Greqise ata ende besojne qe Turqia eshte ajo qe ka
tendenca per jo stabilitet, i cili do ta sillte nje vale te imigranteve dhe force punetore jo te
kualifikuar dhe jo te shtrenjte per tu punesuar dhe integruar ne Union. Levizja e BE-se
reth politikave zgjeruese dhe perkatesisht atyre per imigrante,tregojne se “Evropa”
percaktohet me ane te navigacionit te ngarkuar historikisht,gjeografikisht,politikisht dhe
kulturarisht. Tendencat e vendeve myslimane perceptohen si kercenim per identitetin
Evropian sepse Myslimanet nuk do te mund te integrohen per shkak se Islamizmi nuk
gjen asimilim dhe pershtatje ne vetvete. Autori Francis Fukuyama, elaboron se si sulmet
terroriste ne Londer,Spanje e Amsterdam kishin ndodhur nga qytetare te gjenerates se
dyte qe flisnin rjedhshem gjuhen e vendit te adaptuar dhe nuk ishin radikalizuar ne vendet
e tyre Myslimane por pikerisht ne Evrope ku ata ishin rritur.(Francis
Fukuyama,2006,Europe vs.Radical Islam). Fukuyama diskuton se si Islamizmi Radikal
vjen nga pasoja e mos asimilimit,mos integrimit dhe mos pranimit te komunitetit te
imigranteve mysliman ne vendin migrues. Kurse autori Ahmet Yukleyen pohon se kur
identiteti Evropian percaktohet dhe gershetohet me krishterizmin dhe identiteti i
imigranteve nga shumica e vendeve myslimane percaktohet vetem nga aspekti i
religjionit te tyre, atehere Islamizmi natyrisht qe behet qeshtje “problematike”.(Ahmet
Yukleyen,2009, Compatibility of “Islam” and “Europe”: Turkey’s EU
accession).Yukleyen thekson se si Turqia qe nga themelet e shtetit te tyre modern dhe
Kemalizmit, kane vene theks te veqante dhe pikesynim integrimin e Turqise ne
institucionet e BE-se.Per ata qe vene ne medyshje mos perputhjen e historise Turke me
ate te shteteve te vendeve antare ose kulturen dhe vlerat Turke me ato Evropiane atehere
te analizojne se sa kishte Italia nen Musolinin vlera Evropiane,ose Greqia nen Regjimet e
Juntes, apo vet vlerat Evropiane te Qipros.
Ministri i Puneve te Jashtme te Turqise vlereson qe mardhenieve franko-turke i’u eshte
dhene nje goditje e forte, dhe se politikanet Frances nuk po i shihnin pasojat e veprimeve
te tyre. Kryenegociatori per Turqine zoteri Bagis besonte se ne qoftese Turqia nuk
pranohej atehere ky do te ishte deshtimi i qellimit te BE-se per te qene aktor global i
politikesse jashtme dhe per te pasur fqinjesi stabile. Nuk eshte aspak e cuditshme qe ne
sondazhet e bera nga German Marshall Fund, vetem 38% te popullates turke favorizojne
integrimin e Turqise ne BE. Perqindja dhe entuziasmi turk kishte pesuar nje renie te
thelle pas vazhdimit te zvarritjes se proces antaresimit. Ne vitin 2004, 73% e popullates
Turke favorizonin antaresimin e Turqise ne BE. Ne rastin e refuzimit te kandidatures
Turke per ne BE, e cila do te behej me pretekse per mosperputhjen e identitetit ,religjionit
apo kultures turke me ate “Evropiane”,kjo asesi nuk do te ishte e pranueshme per
popullaten Turke. Turqia beson se Organizata e Bashkimit Evropian nuk eshte institut
religjioz por ekonomik dhe politik me themele per partneritete te interesave reciproke te
vendeve antare. BE-ja ne vete permban nje mase shume heterogjene,dhe perfshirja e
Turqise nuk do te kishte ndikim negativ mbi vlerat e ketij unioni. Autori Talip Kucukcan
elaboron se si BE-ja me pershkrimet e vazhdueshme kulturaliste dhe me portretizimin e
vazhdueshem te identitetit te shoqerise turke si “mysliman” ka influencuar negativisht ne
perceptimin e Turqeve ndaj vet BE-se.( Talip Kucukcan,The Turkish Diaspora in
Europe." Insight Turkey, Vol. 9, Number 4,2007 fq.94)
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4.6.Te Drejtat e njeriut ne Turqi
Njeri prej kritereve kryesore per antaresimin e nje vendi kandidat ne Unionin Evropian
eshte respektimi i te drejtave te njeriut. Kjo eshte bere teme shume e rendesishme
pergjate negociatave te Turqise per antaresim sepse BE-ja eshte kritike ndaj arritjeve te
Turqise per te siguruar dhe respektuar keto te drejta.Edhe pse Turqia eshte nenshkruese
dhe antare e Deklaratave Universale, Konventave Evropiane dhe Marreveshjeve
Nderkombetare per te Drejtat e Njeriut, prap se prap jane te qarta shqetesimet legjitime
per aftesine e Turqise qe ti arrij nivelin e ketyre standardeve si vendet e tjera antare.Eshte
e rendesishme qe nje shtet kandidat te eliminoj shkeljet e mundshme dhe te ofroj liri per
te gjithe qytetaret e atij shteti ne qoftese shpreson antaresim te mundshem ne familjen
Evropiane.Nuk mbesin vetem raportet e Komisionit Evropian te shqetesuar me raste te
dhunes dhe shkeljeve te drejatave te njeriut por gjithashtu Raportet e Departamentit te
Shtetit te SHBA-se per te Drejtat e Njeriut ne Turqi evidentojne raste te tilla.
Bashkangjitur gjithashtu organizatat si Human Rights Watch, Amnesty
International,Humans Rights Assocciation kane kritikuar permiresimin e gjendjes ne
Turqi. Shqetesimet kryesore mbesin tortura nga forcat e sigurise,zhdukjet politike,liria e
te shprehurit, liria e religjionit, te drejtat e grave dhe te drejtat e minoriteteve.
4.6.1 Tortura
Jane dokumentuar rritje te rasteve te Tortures, abuzimet nga forcat e sigurise
keqtrajtime,rrahje dhe vrasje te paligjshme. Shqetesime te veqanta mbesin kushtet e
burgjeve ne Turqi ku dokumentohet mbipopullim dhe keqtrajtimi i te burgosurve pershire
edhe te miturit si dhe mosofrimi i avokatit.Komisioni Evropian raporton se nga shume
padi te ngritura nga oficeret policor per keqtrajtime dhe torture nuk rezultojne me
denim(Raporti i Komisionit Evropian 2010). Në raportin e vitit 2007 nga Amnesty
International (AI) u vu në dukje një "kulturë e mosndëshkimit" qe lejonte forcat policore
turke qe ti shpetonin pergjigjesise duke i mundesuar gjykatave mos respektimin e
deshmive mjekesore te torturave si prova.Gjykatat jepnin denime minimale ketyre
shkelesve dhe i lejonte te mbeteshin ne detyre,por kishte edhe raste kur denimet i’u
pezulloheshin menjehere. Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e
Torturës (KPT) dhe vëzhguesit vendase turk raportuan se forcat e sigurise
përdornin kryesisht metoda te torturës dhe abuzimit që nuk lernin shenja fizike ndaj
personave qe mirreshin ne paraburgim, si ekspozimi i paraburgosurve ndaj ftohtit,
privimi nga ushqimi dhe fjetja dhe shume tallje te shumta. Kushtet e burgjeve cilesohen
si te mjera si shkak i mbipopullimit, mungeses se stafit te trajnuar mire dhe kondicioneve
tjera.Gjithashtu Shume te burgosur kane akuzuar burgjet per mosdhenie te trajtimit te
duhur mjekesore dhe mosdhenie te mjaftueshem te ushqimit. Edhe pse Qeveria nuk
pranon se ne Turqi ka te burgosur politik per shkak te bindjeve dhe ideologjive te tyre,
prap se prap organizata jo qeveritare Human Rights Assocciation ka raportuar se 2232
jane te denuar, 2017 po mbaheshin ne paraburgim por Qeveria keta i quan si te akuzuar
per terrorizem. Te burgosurit jane ankuar per mohim te nje gjykimi te drejte dhe ferr. BEja raporton se ende ekziston perdorimi i forces nga ana e autoriteteve dhe eshte
shqetesuese. Ata gjithashtu pohojne se Turqia nuk ka bere mjaftueshem qe te ndeshkohen
shkeljet e te drejtave te njeriut.(Raporti i Komision Evropian per Turqine,2010,fq 18).
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4.6.2 Liria e te Shprehurit

Edhe pse neni 26 i Kushtetutes se Turqise siguron liri te shprehurit,prap se prap ajo
kufizohet me shume nene te Kodit Penal si shembull: Neni 301, Ligji mbi Shtypin,Ligjit
Anti-terror. Shume autore, politolog e qytetare jane vene ne paraburgim per shkak se
kishin permendur emrin Kurdistan,apo kishin fyer Ataturkun. Ne qoftese pohohej diqka
qe shihej si fyerje ndaj Shtetit Turk atehere kjo penalizohej dhe personi burgosej.Ky ishte
neni “301” i Kodit Penal Turk i cili ishte njeri nder nenet shume te diskutuar qe bente
ilegale fyerjen ndaj shtetit Turk,etnise Turke,Qeverise dhe Institucioneve Turke.
Amnesty International kishte theksuar se ky nen perben kercenim direct ndaj lirise se
shprehurit (AI,Public Statement, Index Number: EUR 44/035/2005).Ky nen. ne vitin
2008 eshte modifikuar si pjese e kerkeses se BE-se qe ligjet Turke te ishin ne harmoni me
ato Evropiane. Individet nuk mund e kritikonin shtetin apo qeverine publikisht pa pasur
frike se do te ndeshkoheshin. Personat qe publikisht diskutonin tema shume sensitive mbi
pikepamje fetare radikaliste, nacionalizmit kurd apo gjenocidit Armen rrezikoheshin te
kalonin ne prokurori. Shoqata e Botuesve Turk raportonte se pavaresisht nga reformat
ligjore dhe kandidatures te BE-se,kufizimet te renda te lirise se shprehjes ende vazhdonin
te ekzistonin ne Turqi.Shume libra qe kjo Shoqate Botonte ku elaboroheshin tema qe
cilesoheshin te ndjeshme per publikun, ata ballafaqoheshin me shtetin.
Sipas kesaj shoqate, ekzistonin 21 gazetare qe mbaheshin te burgosur sepse ishin
disidente te se majtes dhe raportonin per qeshtjen kurde.( USA State Department:Human
Rights Report: Turkey 2008). Ne vitin 2006 Ministria e Drejtesise shperndau nje
memorandum qe thuhej se perdorimin e gjuheve te tjera perveq Turqishtes neper Burgje
ishte e ndaluar ne baze te Rregulloreve te Burgut.Komisioni Evropian ishte shqetesuar
per kete ligj,dhe si reforma per amandetimin e ligjeve te Turqise per ti harmonizuar me
ato te BE-se, eshte modifikuar edhe ky ligj qe shkelte te drejtat e te shprehurit. Ne
raportin e Komision Evropian te vitit 2010, theksohej se reforma per burgjet ne Turqi po
vazhdonte dhe se tani lejoheshin perdorimi i gjuheve tjera perveq Turqishtes. Ne kete
raport ekzistonte ende shqetesimi se liria e te shprehurit ende po shkelej ne Turqi sepse
nje numer i madh i shkeljeve po dorezohej ne Gjykaten Evropiane per te Drejtat e
Njeriut.Shpifja ende mbetej veper penale sipas ligjit turk.Neni 125 i Kodit Penal parasheh
qe shpifja denohet me burgim ose me gjobitje dhe ekzistonin shume raste dhe denime
sipas kesaj dispozite. Ende po beheshin denime sipas nenit 301 per fyerje ndaj kombit
turk. Shqetesime mbeten ende Ligji Anti-Terorit dhe Ligji i Shtypit qe kufizonin ne mase
te madhe lirine e shprehjes ne Turqi.(Raporti i Komisionit Evropian per Turqine,2010,fq
20).Komisioni Evropian ende mendonte se Turqia duhej te punonte me shume per
presionin qe kishin gazetat kur diskutonin qeshtjen Kurde. Edhe mediat mbeteshin te
cenzuruara dhe nuk diskutohej mjaftueshmerisht per te drejtat e minoriteteve dhe
religjionit te tyre. Interneti ishte nje qeshtje tjeter qe Komisioni shihte si cenim te lirise
se shprehurit. Websajti YouTube ishte ndalur ne Turqi per dy vjet radhazi 2008-2010 pasi
qe u publikua nje video jo i pelqyeshem per Ataturkun dhe kjo shihej si shkelje e ligjit te
krimit kunder Ataturkut.Kjo kufizonte lirine e qytetareve dhe qasjen ne
informata.(Raporti i Komisionit Evropian per Turqine,2010,fq 21.)
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4.6.3 Liria e Religjionit

Ne baze te nenit 24 te Kushtetutes, Turqia eshte shtet sekular por shumica e popullsise i
perket fese myslimane. Dy ndarjet kryesore te myslimanve mbeten Sunni dhe Alevi. Kjo
e dyta e perben gati nje qerek te popullates myslimane ne vend. Qeveria mbikeqyr
objektet fetare dhe edukimin mysliman nepermjet Drejtorise per Ceshtje Fetare ose
ndryshe te quajtur Diyanet. Edukimi fetare eshte i detyrueshem neper shkollat
Turke.Dinayet regullon funksionimin e afro 75.000 xhamive dhe puneson imamet si
nenpunes civil.Diyanet perfaqeson besimin Sunni kurse besimtaret Alevi theksojne
shume shpesh se kjo i perjashton besimet tjera edhe pse keto pohime qeveria nuk i
pranon.(Raporti per Liri te Religjionit 2002,Departamenti i Shtetit,USA).Ekzistojne
kufizime qe qeveria i vendos per grupet fetare ne lirine shprehjes se religjionit ne zyrat
qeveritare,institucione shteterore dhe universitete.Frika nga islamizmi fundamentalist dhe
ligji i sheriatit shihet si kercenim per demokracine laike ne Turqi. Ne Turqi sherbimet
fetare mund te behen vetem ne vende te caktuara te cilet vetem shteti mund ti caktoj.
Eshte e cuditeshme qe ne Turqi ne dokumentet identifikuese shkruhet dhe percaktohet
religjioni.Komisioni Evropian raporton se ne Turqi pergjithesisht liria e religjionit
respektohet.Raporti vetem ka shqetesime per Alevit dhe religjionet e grupeve minoritare
qe kercenohen nga myslimanet ekstremist.Komisioni Evropian mendonte qe te
funskionoj me mire liria e religjionit, duhej te behej nje kuader ligjor ne perputhje me
Konventen Evropiane per te Drejtat e Njeriut ne menyre qe komunitetet jo-myslimane
dhe bashkesia Alevi te funksionojne pa pengesa te panevojshme.(Raporti i Komisionit
Evropian per Turqine,2010,fq 24)

4.6.4 Te Drejtat e Grave
Ne Turqi eshte shqetesues fakti qe roli dhe te drejtat e gruas jane shume te uleta
krahasuar me nivelin Evropian. Shume shpesh raportohen dhune,rrahje dhe keqtrajtime
nga partneri. BE-ja mendon qe lufta kunder dhunes ndaj gruas dhe barazia gjinore mbetet
sfide shume e madhe per Turqine (Raporti i Komisionit Evropian per Turqine,2010,fq
25).Pavaresisht qe ligji denon rende perdhunimin perfshire dhunimin
bashkshoretore,dhuna ende mbetet e pranishme.Viktimat nuk i raportojne mjaftueshem
rastet tek autoritetet nga frika. Organizatat Jo Qeveritare raportojne qe ne mes vitit 20022005, reth 150.000 gra ishin viktima te dhunes.Fakt shqetesues mbeten edhe vrasjet te
quajtura “per shkaqe te nderit”, ku viktimat ose shtyheshin drejt vetvrasjes ose mbyteshin
nga te afermit. Organizata Humans Rights Assocciation raporton se ndermjet vitit 20032008 reth 1000 gra raportohet te jene vrare per shkaqe nderi.(Raporti i Departamentit te
Shtetit te Amerikes per te Drejtat e Grave ne Turqi,2008). Sipas Komisionit Evropian
perfshirja e grave ne politike, ne poste te larta, ne administrate publike dhe ne organizatat
tregtare eshte shume i ulet.(KE,2010,fq 25).BE-ja mendonte qe ne edukim dhe tekste
shkollore ende ekzistonin stereotipe reth gruas dhe statusit te saj. Gjithashtu BE-ja pohoi
qe Turqia duhet te organizoj kampanja te shumta per ngritjen e vetedijes per barazi
gjinore dhe te drejtave te gruas, kurse ende vlereson qe dhuna ne familje,martesat e
detyruara,keqtrajtimet,vrasjet per shkaqe nderi mbesin probleme serioze.(KE,2010,fq 26)
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4.6.5 Qeshtja Kurde.

Komuniteti Kurd ne Turqi perben diku reth 18% te popullates Turke.Kurdet jane nje
nacionalitet i ndryshem nga ai turk dhe shumica i perkasin fese sunni-myslimane me nje
perqindje te vogel te myslimaneve Shi’i. Komuniteti Kurd besohet te kene ekzistuar qe
2000 vite para Krishtit dhe qe nga Lufta e Pare Boterore ishin nen okupimin e
Perandorise Osmane. Pas luftes se pare Boterore edhe pse i’u ishte premtuar shteti dhe
kufnjet e tyre prap se prap ne vitin 1923 me Traktatin e Luzanes, me njohjen e
Republikes Turke nuk ndodhi fati I njejt edhe per Kurdet. Ata jetojne te ndare ne 4 shtete
perfshire Turqine,Sirine, Irakun dhe Iranin.Shume here ata u rebeluan kunder autoriteteve
vendase. Ndermjet viteve 1925-1943 ekzistuan kater grupe te cilat deshironin pavaresi
nga represioni Turk,por qe te kater grupet u zhduken dhe shuan nga ushtria e Republikes
se Turqise. Qe nga vitit 1978 grupi I peste ekzistues Partia e Puntoreve Kurd lufton ende
per te drejtat e tyre i udhehequr nga Abdullah Ocalan.Kete organizate Turqia
bashkangjitur me NATO-n dhe Bashkimin Evropian e quajne si organizate
terroriste.Departamenti I Shtetit te Shba-ve ne profilet e organizatatve terroriste,cileson se
luftimet ndermjet militanteve te Partise Puntore Turke dhe atyre Turq kishin 30.000 te
lenduar e shume te vrare. Ne Turqi vetem Armenet,Greket dhe Hebrenjet njihen si
minoritete duke mos e njohur komunitetin me te madhe ne vend,kurdet. Per shkaqe
sigurie dhe nacionaliste qe Turqia e sheh si kercenim te mundshem te shkeputjes se
kurdeve nga Turqia, ata ende nuk njohin dhe shtypin kete komunitet.
Qe nga shpallja e shtetit modern Turk nga Kemal Ataturk,te gjithe banoret duhej te
identifikoheshin me nje identitet qe do te thote Turk dhe te quheshin Turq pa marr
parasysh nacionalitetin e tyre.Per shkak te numrit te madhe te popullsise se tyre, kurdet
nuk quhen minoritet sepse shihen si kercenim per integritetin territorial Turk. Shume
emra te fshatrave Kurde u nderruan,femijet nuk lejoheshin te emroheshin me emra
Kurd.Deri ne vitin 1991 Qeveria nuk pranonte as ekzistimin e komunitetit Kurd duke i
quajtur ata“Turqit malore”.Turqia nuk lejonte perdorimin e gjuhes kurde ne vende
publike, dhe shumica e popullates turke nuk kishte qasje ne shkolla sepse mesimi lejohej
dhe vijohej vetem ne gjuhen turke.Shume autore cilesonin sjelljen e Turqise si te
padrejte,perfshire edhe Kongresmenin E SHBA-ve Bob Filner qe theksonte se kjo qe po i
ndodh kurdeve ishte Gjenocid Kulturor. C’do sfere kulturore dhe liri e shprehjes kurde
ndalohej dhe shtypej nga Qeveria dhe Ushtria Turke.Shume njerez qe publikonin,flisnin
publikisht dhe diskutonin lidhur me qeshtje pro-kurde zhdukeshin.Deri vone ne Turqi
eshte mbajtur c’do jave takimi i Te marteve te Nenave Kurde qe kerkonin zbardhjen e
fatit te femijeve te tyre qe ishin zhdukur per qeshtje politike. Bashkimi Evropian ka qene
dhe ende eshte shume kritik ndaj te drejtave te komunitetit Kurd. Ne vitin 2004 nga
presioni qe ata po i benin Turqise qe te ndaloj shkeljet e te drejtave te minoriteteve ne
vend, U lejuan disa emisione kurde qe te shfaqeshin ne transmetimet e kanaleve Turke.
Regullorja e re lejonte kater ore ne jave te programeve te radios ne gjuhen kurde,dhe pese
ore televizive. Incidenti me i shquar ishte ai i Parlamentares se pare me origjine Kurde
Leyla Zana ne vitin 1994.Ajo u denua me 15 vjet burgim pasi qe kishte perdorur gjuhen
Kurde gjate betimit te saj ne Parlament.
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Gjykata Evropiane per te drejtat e njeriut i kompensoj asaj 9000 euro pasi pohoi qe asaj
I’u ishte cenuar liria e shprehjes.Parlamenti Evropian e nderoj ate me cmimin “Sakharov
Price”. Per shume vite drejtori i organizates turke jo qeveritare Human Rights
Assocciation Akin Birdal punonte qe te zbardhte rastet e shkeljes se drajtave te njeriut ne
Turqi.Ai ishte burgosur pasi qe kishte deklaruar se Turqit dhe Kurdet duhet te jetojne ne
paqe dhe te kene mirekuptim ne mes vete. Kjo u cilesua si shkelje e nenit 312 dhe ai u
detyrua qe te jepte doreheqje nga posti i tij. Bashkimi Evropian ka cilesuar se Turqia ka
bere shume pak progress per te ofruar diversitet kulturor dhe etnik ne vend. Ata
mendonin se Turqia duhej ende te punonte qe te siguronte te drejta per minoritete dhe
komunitete tjera. Standardet turke per te orfuar te drejta te barabarta per minoritete Turke
krahasuar me vendet antare te BE-se mbetnin ende te uleta. Bazuar ne Raportin e
Komisionit Evropian te vitit 2010,BE-ja pergezonte Turqine per pezullimin e kushteve
per Televizionet dhe Radiot qe sa te transmetonin emisione ne gjuhe tjera perveq
Turqishtes.Sipas tyre 14-te kanaleve kurde i’u ishte ofruar leje pune. Gjithashtu per here
te pare ne histori, Teatri Diyarbakir luajti nje shfaqje ne gjuhen Kurde. Kurse ne Qershor
te vitit 2010 Ministri per Qeshtje Evropiane i ftoi te gjitha ambasdat per nje mledhje
letrare Kurde te organizuar ne Fshatin e Bahqeserit. Vlen te theksohet se Universiteti
Mardin Artuklu kishte themeluar Departamentin e pare te Gjuhes Kurde dhe filloi te
pranonte student qe ti ndjeknin mesimet post dimplomuese te organizuara ne keto
departamente.(Raporti i Komisionit Evropian per Turqine,2010, fq 32). Panvaresisht disa
ndryshimeve te vogla qe Shteti Turk ka bere per permirsimin e gjendjes se ketij
komuniteti, prap se prap ekzistojne probleme rrenjesore qe duhet te adresohen qeshtjes
kurde. Fillimisht Komuniteti Kurd duhet te pranohet legalisht si minoritet i Republikes se
Turqise dhe duhet ti sigurohen te drejta bazike qe duhet ti kete nje minoritet. Te drejtat e
njeriut por si dhe kultura e tyre duhet te jete me se e pranueshme ne cdo sfere publike dhe
private ne Republiken e Turqise. Eshte e pa pranueshme per BE-ne gjendja e kufizuar ne
te cilen komuniteti Kurd jeton dhe vepron.
Komuniteti kurd duhet te jete i lire qe te perdor gjuhen e tyre si ne jeten private por edhe
ne ate publike.Femijet duhet te kene mundesi qe te shkollohen ne gjuhen e tyre
amtare.Perdorimi i simboleve eshte nje e drejte esenciale tjeter qe Turqia duhet te i’a
mundeson ketij komuniteti. Represioni i Turqise si tortura,diskriminimi dhe zhdukjet per
shkaqe ideologjike duhej te denoheshin rende dhe rreptesisht. Aspiratat e kurdeve kinse
per shkeputje nga Turqia duhet te trajtohen me me kujdes,sepse asnje komunitet nuk do
te kerkonte shkeputje ne qoftese vendi resident do te siguronte nje jetese normale me te
drejta te barabarta per te gjitha komunitet qe jetojne ne ate vend.Bashkimi Evropian ka
bere te qarte pergjate negociatave me Turqine qe te drejtat e njeriut dhe te drejatat e
minoriteteve jane esenciale per hyrjen e mundshme te Turqise ne BE. Komisioneri
i zgjerimit
të BE-së, Guenter Verheugen, ka
thënë
se Turqia duhet
të bëjëmë
shumë për përmirësimin e të drejtave kulturore te pakices Kurde ne vend. Kurse nje
numer i madh i autoreve kane elaboruar qe Turqia pretendon si shume demokratike por
nuk shikon problemet rrenjesore qe ka.Ne qoftese eshte po aq demokratike atehere pse
ka pritur signjale nga Bashkimin Evropian qe te ndryshoj kushtetuten dhe shume ligje ku
rrenjesisht ka diskriminim ndaj pakicave dheshkelje te renda te drejtave te njeriut.
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5. Interesat dhe motivet per Integrimin e Turqise ne BE
Turqia ka vite qe enderron Evropianizmin,do te ishte e mjaftueshme ti hidhje ne sy
historise dhe do te behej e kjarte qe luftrat e Perandorise Osmane jane bere kryesisht ne
Evrope dhe per Evropen.Jane te dukshme dhe interesat qe ajo do te kishte nga BE-ja por
problemi qendron tek pyetja se a jane keto interesa reciproke? Qfar motive dhe
beneficione do te kishte Uninoni po te perfshinte nje shtet si Turqia ne gjirin e tyre?
Per te gjithe ata skeptiket e politikave zgjeruese,qe nguten te refuzojne idene dhe nuk
shohin edhe anet pozitive te integrimit Turk ne BE, punet nuk jane edhe aq te thjeshta
sikur duken.Sikur Turqia te mos kishte asnje vlere dhe rol strategjik atehere ajo nuk do te
mbetej zvarre neper rruget e BE-se,por do ti tregohej dera me kohe dhe Evropa do te
kishte nje qendrim te rrepte refuzues ndaj saj.Turqise sot as nuk po i ofrohet nje
antaresim i plote i shpejte,por ne te kunderten as nuk po refuzohet krejtesisht.Poenta
qendron se Turqia eshte nje vend shume kyq per dinamiken e re qe eshte krijuar ne nje
zone shume te nxehte si Lindja e Mesme.Sipas botimeve te bera nga Komisioni Evropian
ne webfaqen e saj,shkruhet se “Zhvillimet e fundit gjeopolitike kane forcuar rolin
strategjik te Turqise si nje partner laik dhe demokratik te BE-se ne nje rajon te
paqendrueshem fqinj te Lindjes se Mesme.Turiqa luan nje rol te moderuar ne kete rajon
dhe vazhdimi i reformave te Turqise drejt rruges per ne BE do te forcojne rolin
stabilizues te saj midis mardhenieve te BE-se dhe fqinjeve te saj dhe ne kete menyre do te
kontriboj per sigurine tone.” Turqia do ta afronte Evropen,Azine dhe Boten
Myslimane.Ajo do te perdorej si ure lidhese per te kaluar ne nje Evrope multikulturore qe
eliminon stereotipet Islame.Ajo do te gershetonte Boten Islame me ate
Perendimore.Pranimi i Turqise ne BE do ti jepte fund polimikave diskriminuese,
kushteve te dyfishta dhe debateve qe gjithmone marrin ngjyrosje fetare. Edhe Ministri i
Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutollu duke vënë në dukje se anëtarësimi i plotë në BE për
Turqinë është një objektiv strategjik ai pohoi se "Ashtu siç përfundoi lufta e ftohtë
strategjike ashtu duhet të përfundojë edhe lufta e ftohët kulturore.Lufta e Ftohtë
përfundoi me rrëzimin e Murit të Berlinit, kurse lufta e ftohtë kulturore dhe tensionimi
lindje-perëndim do të përfundojnë me anëtarësimin e plotë të Turqise ne BE”.Nuk eshte e
sigurt se a do te kishte perfundim total averzioni perendim-lindje,por sigurisht qe do te
ndihmonte per te konsoliduar nje fryme me te re dhe me optimiste per muslimanet ne
Evropen e sotme dhe krijimin e nje diversiteti kulturor dhe nje multikulturarizmi
Evropian.Integrimi i Turqise ne BE do ishte profitabile edhe per ekulibrimin e zones se
Ballkanit,ajo do te stabilizonte shtetet e reja te Ballkanase ne te ardhmen e afert.Turqia si
qels I fuqise regjionale perveq rolit te saj si aktor strategjik ajo gjithashtu ka nje fuqi
ushtarake qe radhitet ne numrin e dyte ne NATO.Sa her qe bota perendimore kishte
nevoje per Turqine,ajo gjithmone ofroj ndihmen e saj dhe i qendroj besnike Shteteve te
Bashkuara te Amerikes. Turqia edhe pse fqinjesohet me nje terren dhe fqinje shume
problematik,ajo gjithmone ka pasur nje simpati dhe qendrim pro perendimore,duke
munduar qe stilin e jetes ta perendimizoj dhe ta restauroj me nje vokacion
Evropian,modernizues dhe liberal por duke mbajtur me menquri ekulibrin per fqinjesi te
mire.Eshte ne te miren e Bashkimit Evropian qe ta kete nen kontroll nje shtet qe ka nje
shtrirje aq te rendesishme gjeopolitike dhe nje vend qe eshte duke u zhvilluar ne mase aq
te madhe sa Turqia.
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Turqia eshte e gatshme qe te shkoj sipas te gjitha rregullave dhe kerkesave te BE-se
vetem e vetem qe te behet antare e plote dhe te marr status Evropian. Kete situate nje
Evrope e menqur do te duhej ta shfrytezonte.Turqia gjithashtu ka nje popullsi shume me
te re krahasuar me vendet e tjera Evropiane. Mosha mesatare e popullsise Turke eshte
28.8 sipas sondazheve te vitit 2009.Nje tjeter motiv per te pranuar Turqine si shtet antare
eshte fakti qe Turqia ka nje ekonomi qe po zgjerohet e po rritet c’do dite e me
shume.Sipas Bankes Boterire,Turqia radhitet ne vendin e 15-te ne bote per nga ekonomia,
qe eshte nje vend pas Kanades.(World Development Indicators database, World Bank, 15
December 2010) dhe ben pjese ne forcen e G-20. Nga shkenctaret politike dhe
ekonomike,Turqia klasifikohet si vend i sapo industrializuar. Revista The Economist e
pershkruanTurqine si nje ekonomi tregu premtues qe eshte duke u zhvilluar
dukshem.Komisioni Evropian raporton se “nga pikepamja ekonomike,Turqia do te rrise
tregun e BE-se. Nje treg me i madhe eshte stimul per rritjen e eksporteve dhe krijimin e
me shume vendeve te punes. Turqia do te kete nje rol te madh per te luajtur ne sigurine e
furnizimit me energji te BE-se,pasi qe ajo eshte nje kufinje me rajone te pasura me
energji.Pranimi i Turqise mund te ndihmoje ne sigurimin e aksesit ne keto burime dhe
transportin e sigurt te tyre ne BE.”Gjithashtu Komisioni Evropian raporton se Pranimi
Turqise do te kishte nje ndikim te rendesishem per menyrat e transportit, ku roli i Turqise
shihet si nje korridor rrugor,hekurudhor,ajror,detar dhe i tubacioneve qe te forcoje lidhjen
ndermjet Evropes dhe fqinjesive jugore.E vendosur ne udhekryq midis Evropes dhe
Lindjes se Mesme, Turqia ka potencial per te formuar lidhje midis ketyre tregjeve.Duke
perfshire harmonizimin e legjislacionit tregtar,kompanite e BE-se do te ishin ne gjendje
qe te perdornin Turqine si nje investim dhe baze te eskporteve per ne Lindjen e Mesme
dhe per ne EuroAzi. Potenciali i Turqise eshte i rendesishem per tranzit te naftes dhe
gazit nga Rusia,kurse Rajoni i Detit Kaspik dhe Gjiri Persik i’a shtojne rendesine
strategjike Turqise per ne BE.Ajo eshte gjithashtu nje lojtar i rendesishem ne Detin
Mediteran. Keto konsiderata politiko-strategjike luajne shpesh rol te rendesishem ne
diskutimet per antaresimin e ardhshem te Turqise ne BE.( Karsten Mecklenbur, Brussels,
European Parliament, 2006).Nuk eshte aspak koenqidenc qe Banka e investimeve
Evropiane eshte financuesi me I madh per ndertimin e tunelit nen uje Marmaray ne
Turqi.Pas perfundimit ky tunel tub do te jete tuneli me I thelle nenujore ne bote qe do te
lidhe pjesen e Turqise Evropiane me pjesen Aziatike.Ky tunel eshte parapare te
permiresoj tregtine ndermjet BE-se dhe Turqise. Gjithashtu projekti per ndertimin e
Tubacionit Nabucco ne Turqi eshte bere per te pakesuar varesine e BE-se nga Energjija
Ruse.Ky projekt do ta transportonte gazin natyror nga rajoni I Kaspikut dhe Azize
Qendrore ne Evrope nepermjet Turqise deri ne Bullgari,Rumani, Hungari dhe Austri. Ky
projekt eshte njeri nder projektet prioritare qe ka Bashkimi Evropian sepse do te
kontribonte ndjeshen ne siguri te furinizimit te energjise elektrike ne Evrope.Bashkimi
Evropian eshte duke financuar shume projekte ne Turqi per ndertimin e tubacioneve te
ndryshme qe do te ndihmonin Unionin me burime energjie.BE-ja me krijimin dhe
zhvillimin e rrjeteve energjetike Trans-Evropiane po vepron qellimisht per te perforcuar
sigurine e furnizimit te Evropes. Gjithashtu ne Turqi eshte duke u ndertuar
interkoneksioni i gazit Turqi-Greqi qe ka filluar ne korrik te vitit 2005 i financuar
nepermjet rrjetave te fondeve Evropiane.Turqia me nje ekonomi qe po zhvillohet,me
resurse natyrore dhe qasje te gazit natyror,me popullate shume te re, mund te shfrytezohet
nga Unioni Evropian si partner adekuat gjeo-strategjik,politik dhe ekonomik.
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6. Qendrimet e shteteve antare karshi antaresimit te Turqise ne BE.
Jo te gjitha shtetet antare te BE-se pozicionohen dhe kane pikepamje identike karshi idese
per antaresimin e Turqise ne Institucionet Evropiane. Qendrime kontraverzve mund te
hasim nga vende te ndryshme. Pozicionimi i dy shteteve themeluse te Unionit, Frances
dhe Gjermanise eshte bere me se i njohur per publikun e gjere. Gjermania deshiron nje
Turqi aleate dhe partnere ekonomike por asesi antare me te drejta te plota.Ajo parasheh
Turqine si masive dhe kercenuese per balancimin e pushtetit dhe demografise Evropiane.
Franca kundershton haptazi dhe bllokon hapat negociator me Turqine.Turqia perceptohet
si shume e ndryshme kulturalisht dhe nuk perputhet me identitetin evropian.Jane me se te
qarta komentet e Presidentit Sarkozy, ne Evropen e te cilit Turqia nuk ka vend dhe kufinj.
Shteti tjeter kundershtues per integrimin e Turqise ne Union eshte Austria.Kjo nuk eshte
aspak nje qudire per boten politike,pasi qe Austria ka averzion historik te rrenjosur thelle
ndaj Turqise.Ministrja e Puneve te Jashtme te Austrise, Ursula Plassnik kishte deklaruar
per te perditshmen Gjermane Die Zeitung qe Partite ne Austri kishin rene dakord qe
Austria do te mbante referendum per antaresimin e Turqise ne BE.(Hurriyet Daily
News,25 Gusht 2008). Shteti Grek ka nderruar gradualisht pozicionimin dhe marrdheniet
me Turqine.Nga kendi i kundershtarit tani Greqia radhitet si mbeshtetes i antaresimit te
Turqise,por me kusht qe Turqia te pranoje Republiken e Ishullit te Qipros.Presidenti
Stefanopolos tha se marrëdhëniet greko-turke janë përmirësuar gjatë viteve të fundit, por
ato duhet të normalizohen para se Turqia të hyjë në radhët e Bashkimit Evropian.
Mbreteria e Bashkuar eshte njeri nder vendet me insistuese per te integruar Turqine ne
BE.Qeveria Britaneze deshiron qe BE-ja te jete nje institucion i perbashket ku Britania e
Madhe dhe Turqia do te ishin antare te plote dhe te barabarte.(BBC News,Sep 5,2007)
Kryeministri David Cameron pohoi se “Nje BE pa Turqine do te ishte ne zemer, jo e forte
por e dobet, me pak e sigurte dhe jo me e pasur por me e varfer”.Turqia gezon mardhenie
shume miqesore dhe nje mbeshtetje te madhe nga ana Britaneze per antarsim. Shteti
Spanjoll eshte nje vend tjeter qe mbeshtet dukshem integrimin e Turqise ne
BE.Kryeministri Spanjoll José Luis Rodríguez Zapatero ne vitin 2009 ne nje takim me
kryeministrin Turk deklaroi se “Qendrimi i Spanjes eshte i forte dhe I qarte ne favor te
kandidatures se Turqise per te hyre ne Bashkimin Evropian”.(La Moncloa,5 Prill 2009).
Qendrimi i Shtetit te Suedise eshte gjithashtu ne favor te Turqise.Ministri i puneve te
jashtme Suedez i konfirmoj Sarkozit se ne qoftese Qipro ka vend ne BE,atehere edhe
integrimi i Turqise nuk duhet te refuzohet sepse BE-ja ka interes strategjik ne antaresimin
e Turqise,dhe nuk duhej ti mbyllej porta Ankarase. Qendrimi favorizues i Qeverise
Italiane u be i dukshem ne shume forume dhe mbledhje ndermjet Italise-Turqise. Ministri
i Jashtëm i Italisë theksoi përkrahjen që i jep vendi i tij anëtarësimit të plotë të Turqisë në
BE, theksoi se ky anëtarësim do të realizojë mbylljen e çarjes midis Perëndimit dhe Botes
Islame. Kryeministri Berluksoni i kishte premtuar Kryeministrit Turk Erdogan se Italia
gjithashtu do te ndihmoj ti bind shtetet qe kundershtojne antaresimin e Turqise, qe hyrja e
Turqise vetem do te forcoje BE-ne. Shteti Portugez nuk ka shprehur qartazi qendrimin e
tij karshi antaresimit te Turqise ne BE. Portugalia mendon qe Turqia ka pune te madhe
per te bere ne rast se deshiron antaresim te plote ne Union. Per Portugaline,Kriteret e
Kopenhages jane esenciale qe Turqia te kete ardhmeri ne Evrope.
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7. PERMBLEDHJE
Pas renies se Perandorise Osmane,Mustafa Kemal Ataturk themeloi ate qe sot njihet si
Turqia moderne. Ataturk si nje modernizues,beri nje nisme te madhe dhe vuri shume
reforma ne vend qe te transformonte Turqine dhe ta distanconte nga hija e fqinjeve
problematik Aziatik.Ai hoqi shkronjat arabe nga alfabeti dhe vuri ato latine,ndaloi
mbulesen dhe vendosi gurin e pare drejt sekularizmit. Deshira dhe perkushtimi i
Ataturkut per ti dhene Turqise nje vokacion Evropian vazhdoi edhe pas vdekjes se tij.Pas
antaresimit ne Keshillin e Evropes ne 1949, Turqia u be antare edhe e NATO-s me 1952
kurse aplikoi per antarsim ne BE, aso kohe i quajtur Komunitetin Ekonomik Evropian ne
vitin 1959. Edhe pse Turqia nenshkroi “Marreveshjen per Krijimin e Asocijimit ndermjet
Republikes se Turqise dhe Komunitetit Ekonomik Evropian” i njohur ndryshe edhe si
“Marreveshja e Ankarase” problemet ne vend bene qe shpresa per antaresim te
mundshem te venitej per disa vite radhazi. Ne vitin 1974 Turqia kishte bere invazion
ushtarak ne Qipro per te mbrojtur pakicen turke atje qe sipas tyre po shtypej tmerresisht
dhe po i kanosej rrezik nga komuniteti Grek.Kesaj ndodhie i parapriu edhe grush shteti i
vitit 1980 qe thelloi Turqine ne me shume probleme ekonomike dhe politike. Ishte viti
1987 kur Turqia formalisht beri aplikimin per antaresim ne Bashkimin Evropian.Ne
Samitin e Helsinkut,ajo fitoi kandidaturen dhe ne vitin 2001 Keshilli i Ministrave miraton
Aderimin e Partneritetit Turqi-BE. Qeveria Turke miraton programin kombëtar të Turqisë
për miratimin e ligjeve të BE-së.Qe nje vend kandidat te miratohej se pari duhej te
plotesoheshin Kriteret e Kopenhages, stabilitetin e institucioneve qe garantojne
demokracine, sundimin e ligjit,te drejtat e njeriut, respektimin dhe mbrojtjen e pakicave.
Gjithashtu te ekzistoj nje ekonomi e hapur e tregut funksional si dhe te kete kapacitetin
per te perballuar presionin konkurrues dhe forcat e tregut brenda bashkimit. Anëtarësimi
presupozon aftësinë e kandidatit për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit, duke
përfshirë realizimin e qëllimeve të bashkimit politik,ekonomik dhe monetar.Turqia ende
eshte duke punuar qe ti plotesoj sukseshem keto Kritere.Negociatat me Turqine filluan
dhe Turqia duhet ti mbyll 35 kapituj apo ndryshe te quajtura“acquis communautaire” dhe
ta bej harmonizmin e ligjeve te Turqise me ligjet e BE-se. Tani per tani Turqia ka
mbyllur vetem nje kapitull.Antaresimi i Turqise eshte zvarritur dhe problematika qendron
qe Turqia nuk shihet si nje kandidat I zakonshem. Ekzsitojne shume motive dhe pengesa
qe e diferenciojne Turqine dhe kandidaturen e saj pergjate gjysme shekulli.Shume faktore
negative ndikojne qe Turqia te mbetet ende peng e BE-se.Turqia ende mban reth 30.000
ushtare ne Ishullin e Qipros,kjo e fundit antare e Bashkimit Evropian. Turqise i jane
bllokuar 8 kapituj per shkak te problematikes se situates me Qipron.Pergjate negociatave
Turqia ka premtuar permiresimin e gjendjes por ende nuk eshte ndermar asnje hap
adekuat.Problemi tjeter mbetet permiresimi i mardhenieve fqinjesore me Greqine e cila
normalisht mbeshtet komunitetin greke te Qipros.Teme e nxehte mbetet ende pushteti i
militanteve ne “demokracine e republikes turke”.Në kushtetutën Turke, ushtrise i është
dhënë një rol i veçantë në ruajtjen e republikës dhe parimet e saj themeluese.Edhe pse jo
zyrtarisht,ne praktike ushtria ka nje ze vendimtare per ceshtje te sigurise dhe politikave
te brendshme.Ne nje menyre shteti kontrollohet nga ushtria dhe si kusht themelore per
Antarsimin e Turqise eshte vene qe shteti demokratik te kete kontrolle te plote te ushtrise
dhe te behen reforma per ndryshimin e ketij kontrolli.Faktori Tjeter qe mbart zvarre
antaresimin e Turqise ne BE eshte relacioni i saj me dy shtetet kryesore te Unionit,
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Gjermanise dhe Frances. Keto dy shtete mbeten kundershtaret me te rrepta per
antaresimin e Turqise. Gjermania sot eshte shteti me i madhe nga popullsia ne BE,dhe
keshtu automatikisht ka me se shumti pushtet dhe ulese ne parlament.Me antaresimin e
Turqise jane bere studime qe ne 20 vitet e ardhshme ajo do ta tejkalonte Gjermanine dhe
keshtu do te behej vendi me i madhe, dhe me me se shumti ndikim ne BE.Gjermania
gjithashtu ka nje minoritet Turk me reth 3 milion banore shumica e te cileve jane
imigrante dhe pune kerkues.Jo befasisht Kancelarja e tanishme Gjermane Angela Merkel
i ka ofruar Turqise nje “Partneritet te Priviligjuar” por asesi nje antaresim te plote.Kjo ide
u prit si shume ofenduese nga pala Turke dhe u kundershtua vrullshem.Me nje rigorozitet
te madhe Merkel refuzon idene e perfshirjes se Turqise ne institucionet e BE-se.Franca ka
mbeshtetur idene e Gjermanise,dhe eshte bere nje jehone e madhe per te ndaluar kufinjet
e BE-se te kufizohen me Sirine,Iraqin e Iranin. Presidenti Frances,Sarkozi kishte
deklaruar haptazi qe Turqia nuk ka dhe nuk do te kete vend ne Bashkimin Evropian.Kjo
nderlishet me diskutimet qe Turqia nuk ka vlera dhe identitet Evropian.Ajo gjeografikisht
97% gjendet ne Azi dhe nuk perputhet me kulturen e Evropes.E njejta perqindje vlen
edhe per religjionin ku 97% i takojne fese myslimane ndryshe nga klubi Evropian i
krishterte. Ne cdo raport vjetor te pergatitur per perparimin e Turqise per ne BE nga
Komisioni Evropian,eshte raportuar nje ngecje per permiresimin e te drejtave te njeriut
dhe te drejtave te minoriteteve e grave ne Turqi. Bashkangjitur gjithashtu organizatat si
Human Rights Watch, Amnesty International,Humans Rights Assocciation kane kritikuar
permiresimin e gjendjes ne Turqi. Shqetesimet kryesore mbesin tortura nga forcat e
sigurise,zhdukjet politike,liria e te shprehurit, liria e religjionit, te drejtat e grave dhe te
drejtat e minoriteteve. Shkelja e te drejtave te njeriut ne Turqi mbetet shqetesuese dhe
asesi nuk pershkon me te respektimin e ketyre te drejtave si ne Bashkimin Evropian. Ne
Turqi eshte ende evidente tortura neper sferat e sigurise kombetare ku ushtrohet dhune
nga forcat e policise dhe kushtet e burgjeve mbesin te mjerueshme.Edhe pse Qeveria
kundershton,ne Turqi ka ende zhdukje politike dhe per shkaqe te idologjive te
ndryshme.Turqia ende ngec ne sigurimin dhe respektimin e lirise se fjales dhe te
religjionit. Kurse BE-ja mendon qe lufta kunder dhunes ndaj gruas dhe barazia gjinore
mbetet sfide shume e madhe per Turqine.Vrasjet per shkaqe nderi,martesat e
detyruara,keqtrajtimet dhe diskriminimi ende mbesin tema te ndishme ne sferat
Turke.Gjithashtu faktori qe ka bere zvarritjen e antaresimit te Turqise eshte shqetesimi
per komunitetin Kurd dhe neglizhencen qe ata perjetojne ne shtetin Turk.Edhe pse ata
perbejn 20 % te popullsise, deri ne vitin 2009 Kurdet nuk kishin asnje te drejte duke i’u
ndaluar liria e te shprehurit,perdorimi i gjuhes,shkollimi,deri tek ndalimi i pranimit qe
komuniteti kurd ekziston. Por panvaresisht ketyre problemeve dhe faktoreve negative,per
shume autore ekzistojne edhe shume faktore pozitiv qe Turqia do te kontribonte per
Unionin Evropian. Ata mendojne qe BE-ja nuk do te duhej qe te vepronte me ngutesi dhe
te refuzonte se shpejti kandidaturen Turke,sepse Turqia ka vlera gjeo-strategjike,politike
dhe ekonomike ne rajon.Turqia eshte nje vend shume kyq per dinamiken e re qe eshte
krijuar ne nje zone shume te nxehte si Lindja e Mesme. Turqia do ta afronte
Evropen,Azine dhe Boten Myslimane.Ajo do te perdorej si ure lidhese per te kaluar ne
nje Evrope multikulturore qe eliminon stereotipet Islame.Ajo do te gershetonte Boten
Islame me ate Perendimore.Pranimi i Turqise ne BE do ti jepte fund polimikave
diskriminuese, kushteve te dyfishta dhe debateve qe gjithmone marrin ngjyrosje
fetare.Turqia gjithashtu do te kontribonte per Stabilitetin e Ballkanit dhe me nje ushtri qe
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ze vendin e dyte ne NATO. Ajo ka nje popullate shume te re ku mosha mesatare eshte
28.8 vjeq. Turqia eshte shpallur si nje vend qe eshte duke u zhvilluar shume shpejt
ekonomikisht dhe qe do te mund te i ofronte nje treg dhe krah puntore te fresket BE-se.
Turqia gjithashtu do te kishte nje rol te madh per te luajtur ne sigurine e furnizimit me
energji te BE-se,pasi qe ajo eshte ne kufinje me rajone te pasura me energji.Pranimi i
Turqise mund te ndihmoje ne sigurimin e aksesit ne keto burime dhe transportin e sigurt
te tyre ne BE.Shume kanale dhe tubacione jane duke u ndertuar ne Turqi,me arsyetim qe
te zvogelojne varesine e BE-se per resurset e Gazit Rus.
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8. Diskutime dhe Konkluzione
Jemi perpjekur qe ti potencojme,identifikojme dhe vleresojme ceshtjet me te rendesishme
shoqerore, politike dhe ekonomike qe kane ndikim ne proces antaresimin e Turqise ne
BE.Jane paraqitur argumentet dhe faktoret problematik qe ndikojne negativisht ne
rezultatet e Turqise per ne BE,por gjithashtu jane elaboruar faktoret pozitiv qe do te
kontribonin reciprokisht ne interesat Turqi-BE.Asnjehere nuk eshte trajtuar me aq kujdes
proces antaresimi i nje antari te ri,sa ai i Turqise.Kjo ndodh per arsye se BE-ja ndjen jo
vetem qe po zgjerohet por edhe po transformohet. Pasi qe negociatat jane nje proces i
hapur dhe mund te marrin shume kohe por asesi nuk premtojne nje antaresim te
garantuar,Turqia nuk do te duhej te deshperohej nga nje refuzim i mundshem nga
Bashkimi Evropian. Por ky refuzim do te ishte i pranueshem dhe fer vetem nese vendoset
ne baze te mos permbushjes te kushteve nga Turqia por asesi qe refuzimi te kete ngjyrim
kulturore,religjioz e politik. Shume shtete me probleme te brendshme ekonomike,politike
dhe rajonale jane pranuar ne Unionin Evropian, perfshire Qipron, Greqine, Bullgarine,
Rumanine dhe shtetet ish Komuniste.Jo te gjithe keto vende kandidate qe sot jane antare
me te drejta te plota, plotesonin te gjitha kushtet kur u pranuan ne Union. Ne BE eshte
rritur numri i shteteve te vogla e te mesme qe perfitojne, kurse eshte pakesuar numri i
shteteve qe kontribojne per BE-ne. Edhe pas investimeve te medha qe BE-ja beri per ti
zhvilluar keto vende perfituese,prap se prap ato nuk kontribojne mjftueshem per
Unionin.Nuk eshte ne favor te Turqise e as te BE-se qe Turqia te beje pjese ne grupin e
shteteve vetem perfituese,keshtu qe Turqia do te duhej te vazhdonte negociatat me BEne, ta forcoj me shume ekonomine dhe te perfitoj sa me shume nga fondet e
Unionit.Duke vazhduar me ndryshimet esenciale pozitive qe ka nderrmarur deri me
sot,Turqia do te demokratizohej,modernizohej dhe do te perendimorizohet si kurre me
pare.Eshte shume e drejte qe Turqia te integrohet plotesisht ne BE dhe te behet antare me
te gjitha te drejtat e plota.Por duke marrur parasysh rrjedhen e procesit,dhe bllokimin e
gjysmes se kapitujve apo acquis communautaire, antaresimi nuk do te ndodh deri ne
dhjete vitet e ardhshme. Nuk do te ishte e drejte qe perfundimisht Turqise ti ofrohej
vetem nje antaresim gjysmak,duke marrur parasysh sakrificen dhe investimin e madhe qe
ky shtet ka bere.Nese BE-ja vendos qe Partneriteti i Priviligjuar do te behet i vetmi
opcion per aspiratat Turke ndaj BE-se,atehere relacionet Turqi-BE do te plasariten dhe do
te krijohej nje situate jo e lakmueshme per te gjithe komunitetin mysliman ne
Evrope.Turqia e demoralizuar do te aspironte afrim me vendet e Lindjes se Mesme dhe
do ti kthente syte nga fqinjet dhe Rusia.Eshte e qarte qe Turqia nuk ka qene,nuk eshte dhe
kurr nuk eshte trajtuar si nje kandidat i zakonshem.Gjithashtu eshte shume e qarte qe me
lehte manipulohet dhe integrohet nje shtet i vogel se sa nje shtet me madhesi te Turqise,
por Evropa duhet te tejkaloj ideologjite e frikat e nje neo-otomanizmi dhe ti jep nje
shance shtetit Turk. Nëse qeveritë e BE-së mund të udhëhiqen nga nje parti e kristiandemokrateve,pse një prej tyre nuk mund të udhëhiqet nga islamistë-demokratë?
Problemet turke me pune dhe ndihme mund te tejkalohen pergjate viteve, dhe situata
mund te ndryshohet.Ne vitet ne vazhdim nese Turqia i ploteson kriteret dhe kushtet e
parashturara nga Unioni dhe nuk mbetet dyshim per demokracine ne vend,atehere do te
ishte me se e drejte qe te shohim ne te ardhmen nje Turqi ne kufinjet e Unionit. Ne te
kunderten Turqia do te vazhdonte te vuante nga kompleksi i inferioritetit.

30

9. REFERENCA
Dinan, Desmond. 2005. Ever Closer Union. An Introduction to European
Integration. (3rd edition) Boulder, CO: Lynne Rienner.
Fligstein, Neil. 2008. Euroclash: The EU, European Identity, and the Future of
Europe. New York: Oxford University Press.
Yonah Alexander,Edgar H.Brenner and Serhat T.Krause.(2008)Turkey:Terrorism,Civil
rights and the European Union,Routledge.
Carkoglu,Ali&Rubin,Barry(2005)Turkey and the European Union:
Politics,Economic Integration and International Dynamics.(2nd edition)

domestic

Aydin,Mustafa and Kostas Ifantis (editors) (2004). Turkish-Greek Relations: Escaping
from the Security Dilemma in the Aegean. Routledge.
Reddaway John(2001), Burdened with Cyprus,Rustem Bookshop(3d edition) fq 137.
The Economist,”The impossibility of saying no”; 9/18/2004, Vol. 372 Issue 8393, p30-33
German Turks in Berlin: Migration and Their Quest for Social Mobility. Unpublished
Ph.D. thesis, McGill University, 1994.
Sarrazin, Thilo.2010.Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Speil setzen.
Deutsche Verlags-Anstalt; Auflage: 15
E.Fuat Keyman& Senem Aydin,2004 The Principle of Fairness in Turkey-EU
Relations,Vol.3 no.3
Ahmet Yukleyen,2009,Compatibility of “Islam” and “Europe”: Turkey’s EU accession,
Insight Turkey.
Francis Fukuyama, "Europe vs. Radical Islam ", Policy Review, 27 February 2006
Talip Kucukcan,2007 "Bridging the European Union and Turkey: The Turkish Diaspora
in Europe." Insight Turkey, Vol. 9
Gunter, Michael M. “The Kurds in Turkey”, Boulder: Westview, 1990.
Chaliand, Gerard,1978, “People Without a Country”, Westport: Lawrence Hill
Kerim Yildiz,2005,"The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights"
Publisher: Pluto Press,ISBN 0745324894

31

http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-turkey-relations-linksdossier-188294
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11326425
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3384667.stm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/30/turkey
http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/01/turkey
http://www.buzzle.com/articles/turkey-to-rightfully-prohibit-erdogan-islamic-terrorismparty.html
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1920882,00.html
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.p
df
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9cbe1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=123953
http://www.aa.com.tr/en/chief-eu-negotiator-on-eus-turkey-2010-progress-report.html
http://at.grayling.com/GraylingInsights/GraylingBlog/2010/11/EU-annual-progressreport-on-Turkeys-accession-bid/
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/article574156.ece
http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume10/Spring2005/AsangarBelkeson.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/4309428.stm
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/newsbriefs/setimes/newsbriefs/20
10/10/26/nb-05
http://www.webcitation.org/5snD2vFEB
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/01/
PD10__034__12641,templateId=renderPrint.psml
http://www.thelocal.de/society/20101217-31873.html

32

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8592170.stm
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1297906/Turkey-join-EU-saysCameron-Those-playing-fears-Islam.html
http://www.euractiv.com/en/enlargement/turkey-chief-negotiator-privileged-partnershipinsult/article-186179
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=34983
http://www.eubusiness.com/news-eu/turkey-germany.3st/
http://www.spiegel.de/international/0,1518,440939,00.html
http://www.spiegel.de/international/0,1518,452889,00.html
http://www.spiegel.de/international/0,1518,446747,00.html
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?load=detay&link=18024
7&bolum=102
http://beyondnews.info/European-Union-Politics/post/European%20Politics/why-franceand-germany-oppose-turkey-european-union-membership-1254422385.html
http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Turkey/rbodies.html
http://people-press.org/
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=sarkozy8217s-turkey-2010-04-09
http://www.euractiv.com/en/priorities/turkey-eu-public-thinks/article-171187
http://www.foreignaffairs.com/articles/61919/st%C3%83%C2%A9phanie-giry/franceand-its-muslims
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703440004575547751406126316.html
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/035/2005
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/v4i3/turkey43.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/13986.htm
http://countrystudies.us/turkey/28.htm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_10265_en.htm

33

http://eurasia-research.com/1118kinnane.htm
http://www.asylumlaw.org/docs/turkey/mar99_turkey_kurds.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/questions_and_answers/turkey_en.htm#2
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkish-population-is-getting-older-ministersaid-2010-01-25
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/d-tr20060425_06/dtr20060425_06en.pdf
http://www.cicerofoundation.org/lectures/vanherpen_may04.html
http://geography.about.com/od/politicalgeography/a/turkeyeu.htm
http://www.experiment-resources.com/descriptive-researchdesign.html#ixzz1AddYA0Ci
http://www.ischool.utexas.edu/~ssoy/usesusers/l391d1b.htm

34

